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ABSTRACT
With an increasing number of personal computers introduced in schools, enterprises and
other large organizations, workloads of system administrators have been on the rise, due to
the issues related to energy costs, IT expenses, PC replacement expenditures, data storage
capacity, and information security. However, application virtualization has been proved as a
successful cost-effective solution to solve these problems.
Virtualization is a key cost-cutting technology developed from the concept of cloud
computing which provides efficient IT Solutions in corporate and educational sectors. We
present an original structural framework for which the effects & implications of virtualization
technology are measured based on a real campus wide deployment. The Virtual Desktop
Infrastructure (VDI) provides academic members access to virtual applications and virtual
desktops on and school for easy convenient access to school resources. This paper provides
intricate analysis on the perceived and categorical perspectives on the usefulness,
effectiveness and values of this technology in an school environment. Among other
significant results, our results indicated that students and academic staff had positive
experiences using virtualization technologies and have generally improved accessibility to
their course documents and academic materials which enabled them to perform course work
more effectively.
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ABSTRAKTI
Me rritjen e numrit të kompjuterëve personal të vendosur në shkolla, ndërmarrje dhe
organizata të ndryshme, rritet edhe ngarkesa dhe përgjegjësia e administratorëve të sistemit
për shkak problemeve që lidhen me konsumin e energjisë, shpenzimet e IT, shpenzimet e
zëvendësimit të PC, kapacitetin e ruajtjes së të dhënave dhe sigurinë e informacionit.
Sidoqoftë, është vërtetuar se aplikimi i virtualizimit është një zgjidhje e suksesshme e cila ka
kosto efektive për t’i zgjidhur këto probleme.
Virtualizimi është teknologjia kryesore e cila ofron zgjidhje efikase të IT në sektorët e arsimit
dhe ndërmarrjeve. Ne paraqesim një kornizë origjinale strukturore për të cilën efektet dhe
implikimet e teknologjisë së virtualizimit maten bazuar në një ambient shkollor. Virtual
Desktop Infrastructure (VDI) u siguron stafit menaxhues, profesorëve dhe nxënësve qasje në
aplikacione virtuale dhe desktop virtual në dhe jashtë shkollës duke iu ofruar kështu qasje të
lehtë dhe të përshtatshme për qasje në materialet shkollore. Ky punim ofron një analizë mbi
perspektivat, dobinë, efektivitetin dhe vlerat e kësaj teknologjie në një mjedis shkollor. Gjatë
shqyrtimit literaturës, rezultatet tona treguan se nxënësit dhe stafi akademik kishin përvoja
pozitive duke përdorur teknologjinë e virtualizimit dhe në përgjithësi iu ka përmirësuar qasja
në dokumentet dhe materialet shkollore të cilat u kanë mundësuar atyre që të kryejnë punën
në mënyrë më efektive.

Fjalë kyçe: VDI, IT, PC, administratori, shkolla, aplikacione virtuale, desktop virtual

II

FALENDERIM
Fillimisht falënderoj Zotin i cili më mundësoj të arrijë deri në këtë pikë të mbrojtës së temës
së diplomës pranë profesorëve të nderuar, të cilët i falënderoj për përkushtimin dhe
angazhimin e tyre. Gjithsesi këtyre arritjeve të mia i shoqërohen edhe shumë njerëz të cilët
qëndrojnë prapa sukseseve të mia e për të cilët kam falënderim të veçantë.
Falënderoj familjen time, burrin tim, fëmijët e mi për përkujdesjen dhe motivimin që
gjithmonë më kanë jap rreth arsimimit. Gjithë kjo punë e imja nuk do të ishte realizuar pa
ndihmën e mentorit tim, Profesorit të nderuar Prof. Dr. Sc. Edmond Hajrizi, i cili më ofrojë
ndihmën e tij profesionale e shkencore dhe më këshilloj gjithmonë edhe përgjatë studimeve.
Por, sot nuk do t'ia kisha dalë mbanë as pa ndihmën e familjes sime e veçanërisht prindërit të
cilëve iu shpreh mirënjohjen time për besimin që patën tek unë, mbështetjen dhe ndihmën që
më dhanë.
Një falënderim për sukseset e mia shkon edhe për kolegët dhe miqtë që kishim një
bashkëpunim të shkëlqyer në studime.

III

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE ...................................................................................................... VII
FJALORI I TERMAVE ...................................................................................................... X
HYRJE ................................................................................................................................... 1
1. SHQYRTIMI I LITERATURËS .................................................................................... 3
1.1. Informacione të përgjithshme lidhur me temën ........................................................... 3
1.2. Struktura e punimit ...................................................................................................... 3
1.3. Qëllimi i studimit ......................................................................................................... 4
1.4. Objektivat e studimit ................................................................................................... 4
1.5. Pyetjet kërkimore ......................................................................................................... 5
1.6. Hipotezat e studimit ..................................................................................................... 5
1.7. Metodologjia e realizimit të studimit........................................................................... 5
1.8. Analizimi i të dhënave ................................................................................................. 6
1.9. Edukimi dhe mësimi .................................................................................................... 6
1.9.1 Profesioni i mësimdhënësit .................................................................................... 8
1.9.2 Roli i mësimdhënësit ............................................................................................. 9
1.10. Edukimi, mësimdhënia dhe teknologjia .................................................................. 10
1.11. Kuptimi dhe përkufizimi i TIK-ut ........................................................................... 12
1.11.1. Karakteristikat e TIK-ut.................................................................................... 12
1.11.2. TIK-u në edukim .............................................................................................. 12
1.11.3. Karakteristikat e TIK-ut në edukim .................................................................. 13
1.11.4. Mësimdhënia me ose pa teknologji .................................................................. 13
1.11.5. Përfitimet e mësimdhënies me teknologjinë ..................................................... 14
1.11.6. Përfitimet e mësimdhënësve që përdorin teknologjinë..................................... 14
1.11.7. Përfitimet e nxënësve që përdorin teknologjinë ............................................... 15
1.11.8. Pabarazia e mësimit dixhital në shkollë ........................................................... 16
1.11.9. Problemi i përdorimit të teknologjive dixhitale në edukim .............................. 17
2. TEKNOLOGJITË E VIRTUALIZIMIT NË EDUKIM ............................................. 22
2.1. Konceptet e virtualizimit ........................................................................................... 22

IV

2.2. Arkitektura e virtualizimit ......................................................................................... 24
2.3. Përdorimi komercial i virtualizimit ........................................................................... 27
2.4. Teknologjitë e virtualizimit ....................................................................................... 29
2.4.1. Virtualizimi i hardware/serverit.......................................................................... 29
2.4.2. Virtualizimi i rrjetit ............................................................................................. 30
2.4.3. Virtualizimi i memories ...................................................................................... 30
2.4.4. Virtualizimi i ruajtjes .......................................................................................... 31
2.4.5. Virtualizimi i softuerëve ..................................................................................... 31
2.4.6. Virtualizimi i të dhënave .................................................................................... 31
2.4.7. Virtualizimi i desktopit ....................................................................................... 31
2.4.8. Kalimi nga kompjuterët personal në Virtual desktop infrastructure .................. 32
2.5. Virtual desktop infrastructure - VDI ......................................................................... 33
2.6. Arkitektura e VDI-së ................................................................................................. 34
2.7. Specifikimi i laboratorëve kompjuterik ..................................................................... 38
2.8. Përfitimet ekonomike të zbatimit të VDI-së .............................................................. 40
2.9. Përfitimet teknike të zbatimit të VDI-së .................................................................... 41
2.10. Llojet e imazheve te VDI......................................................................................... 46
2.10.1. Imazhi i klonimit të plotë.................................................................................. 46
2.10.2. Imazhi i klonimit të lidhur ................................................................................ 46
2.10.3. Dallimi ndërmjet klonimit të plotë dhe klonimit të lidhur................................ 46
2.10.4. Përfitimet e klonimit të plotë ............................................................................ 46
2.10.5. Përfitimet e klonimit të lidhur .......................................................................... 47
2.11. Virtualizimi i desktopit përmes modelit të dedikuar ............................................... 47
2.12. Përdoruesit të përkohshëm i caktohet një makinë nga grumbulli i makinave ......... 48
virtuale të cilat janë në dispozicion .................................................................................. 48
2.13. Vështrim i përgjithshëm i teknologjive të VDI-së................................................... 48
2.13.1. VMware Horizon View .................................................................................... 48
2.13.2. Citrix VDI on a box .......................................................................................... 49
2.13.3. VDI duke përdorur Windows Server 2012R2 .................................................. 50
2.14. Mangësitë kryesore, kufizimet dhe sfidat e teknologjisë VDI-së ............................ 51

V

3. METODOLOGJIA......................................................................................................... 53
4. REZULTATET ............................................................................................................... 54
4.1. Interpretimi i rezultateve të korelacionit ................................................................... 64
5. PËRFUNDIME DHE PUNA NË TË ARDHMEN ...................................................... 67
6. REFERENCAT ............................................................................................................... 70
7. SHTOJCA ....................................................................................................................... 73

VI

LISTA E FIGURAVE
Figura .1. Struktura e punimit ................................................................................................. 3
Figura .2. Dallimi ndërmjet metodave të mësimdhënies (Mentor Hamiti, 2012) ............... 14
Figura .3. Kompjuteri pa virtualizim (Shackleford, 2013) .................................................. 23
Figura .4. Kompjuteri me virtualizim (Shackleford, 2013) ................................................. 24
Figura .5. Hypervisor-ët e llojit I (Shackleford, 2013) ........................................................ 25
Figura .6. Hypervisor-ët e llojit II (Shackleford, 2013)....................................................... 26
Figura .7. Nivelet e privilegjeve të procesorit x86 (Shackleford, 2013) ............................. 27
Figura .8. Pjesët e arkitekturës së VDI-së (Shackleford, 2013) ........................................... 36
Figura .9. Ndarja klasike e disqeve virtuale (Chrobak P. , 2014) ........................................ 42
Figura .10. Teknikat ‘imazhi i artë’ dhe ‘klonimi i lidhur’ (Chrobak P. , 2014) .................. 43
Figura .11. Hapësira e nevojshme për sistemet virtuale (Chrobak P. , 2014) ..................... 44
Figura .12. Rifreskimi i konfigurimit të sistemit operativ virtual (Chrobak P. , 2014) ....... 45
Figura .13. Një shembull i mjedisi VMware Horizon View (Chrobak P. , 2014) ............... 49
Figura .14. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a ka institucioni infrastrukturë për
zbatim të VDI-së ................................................................................................................... 54
Figura .15. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se si institucioni e sheh VDI-në si një
mundësi të re ......................................................................................................................... 55
Figura .16. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se si institucioni e sheh teknologjinë si një
kërcënim ............................................................................................................................... 56
Figura .17. Raporti statistikor lidhur me reagimin e shkollës sonë për infrastrukturën e VDIsë ........................................................................................................................................... 57
Figura .18. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a është e gatshme shkolla për ta
përshtatur infrastrukturën e VDI-së ...................................................................................... 58
Figura .19. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a është shkolla mjaftueshëm e përgatitur
për tu ballafaquar me sfidat e VDI-së ................................................................................... 59
Figura .20. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a është do të jetë vlerësimi real nëse
shfrytëzohet infrastruktura e VDI-së .................................................................................... 60

VII

Figura .21. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se çfarë mendimi kanë mësimdhënësit për
këtë formë të vlerësimit ........................................................................................................ 61
Figura .22. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a do ta rris zbatimi i VDI-së cilësinë e
mësimdhënies dhe mësimnxënies ......................................................................................... 62
Figura .23. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a janë në gjendje anketuesit të
përcaktojnë se a ka mangësi përdorimi i kësaj infrastrukture .............................................. 63

VIII

LISTA E TABELAVE
Tabela .1. Zgjidhjet e teknologjisë të përdorura në institucionet arsimore .......................... 20
Tabela .2. Korelacioni ndërmjet variablave.......................................................................... 64

IX

FJALORI I TERMAVE
PC - Personal Computer
IT - Information Technology
VDI - Virtual Desktop Infrastructure
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
TIK - Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
MOOC - Massive Open Online Course
LAN - Local Area Network
LMS - Learning Management System
VM - Virtual Machine
VMM - Virtual Machine Manager
CPU - Central Processing Unit
NIC - Network Interface Card
TLB - Translation Lookaside Buffer
MMU - Memory Management Unit
PTE - Page Table Entry
EPT - Extended Page Tables
RVI - Rapid Virtualization Indexing
OS - Operating System
VNC - Virtual Network Computing
SSL - Secure Sockets Layer
SAN - Storage Area Network
NAS - Network Attached Storage
VPN - Virtual Private Network
SSO - Single Sign-On
IAM - Identity Access Management
NAC - Network Access Control
RAM - Random Access Memory
MTBF - Mean Time Between Failures

X

MSDN - Microsoft Developer Network
SSD – Solid State Drive
RDP - Remote Desktop Protocol
PCoIP - PC over IP
RDSH - Remote Desktop Session Host
WAN - Wide Area Network

XI

HYRJE
Edukimi është një proces i përjetshëm dhe ai përftohet nga burime të ndryshme. Sot procesi
zyrtar arsimor vazhdon në të gjithë botën dhe ndahet në dy lloje institucionesh arsimore, ato
janë shkollat publike dhe private. Shkollat publike kanë strukturë homogjene të menaxhimit
por kjo nuk vlen te shkollat private të cilët kanë një larmi të strukturave të menaxhimit.
Megjithatë këto struktura për të dy institucionet luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe
ofrojnë arsim i cili është i orientuar drejt rezultateve në epokën e tanishme. Përveç disa
rasteve arsimi i klasit botëror ose arsimi cilësor është i shpërndarë nga këto shkolla të sektorit
privat në të gjithë botën. Duke qenë një vend në zhvillim, është nevojë e domosdoshme dhe
urgjencë e kohës për të pasur një strukturë administrimi e cila mund të përmbushë ndryshimin
dhe sfidat e këtij shekulli, si dhe të konkurrojë tregun botëror të arsimit. Ndikimet e mëdha
dhe ndikimi i qëndrueshëm i përcaktuar nga arsimi zyrtar për zhvillimin e së ardhmes të
vendit, varet nga sistemet që ekzistojnë në atë vend. Në Kosovë ekzistojnë lloje të ndryshme
të arsimit shkollor që kanë krijuar çekuilibër dhe mundësi të pabarabarta për nxënësit që u
përkasin shtresave të ndryshme të shoqërisë.
Edukimi shkollor në përgjithësi ndahet në shkolla të sektorit publik, shkolla private dhe
medrese. Pastaj këto institucione klasifikohen më tej në shkolla elitare dhe jo-elitare. Shkollat
e shtresave të larta sociale mbulojnë një pakicë shumë të vogël në krahasim me të gjithë
fëmijët që shkojnë në shkollë. Megjithatë shumica e fëmijëve të klasave të mesme të nivelit
të ulët nuk kanë zgjidhje tjetër përveç të studiojnë në shkolla private dhe publike të cilat kanë
cilësi të ulët. Ka shumë faktorë që çojnë në ndryshimet e sistemit arsimor. Kjo është arsyeja
pse suksesi i shkollave urbane në provime në krahasim me ato në qendër kanë rezultate më
të dobëta. Këto shkolla kanë një sistem efikas menaxhimi, burime të bollshme dhe cilësi të
shkëlqyera mësimore, këto janë disa nga pikat e forta të tyre. Ka shumë shkolla private në
Kosovë që zakonisht drejtohen nga sipërmarrës individualë ose ndonjëherë organ
administrativ që synojnë të ofrojnë shërbime arsimore unike dhe të personalizuara për një
klientelë gjithnjë e në zgjerim e cila është e motivuar dhe nxitur drejt sektorëve privatë. Ka
shumë faktorë që fshihen pas këtij fenomeni shoqëror.
Së pari, procesi i mësimdhënies dhe mësimit varet kryesisht nga administratorët, drejtorët,
dhe drejtoritë për të realizuar një proces të qetë dhe të përzemërt të mësimit nga njëra anë
1

ndërsa në anën tjetër ata duhet të sigurojnë një mjedis të favorshëm dhe lehtësira fizike për
të hequr secilën dhe çdo pengesë në mënyrën e dhënies së arsimit. Administrata është
lehtësisht e arritshme dhe prindërit që kanë mungesë kohe duan t'i plotësojnë ato sipas
nevojës së tyre. Prandaj, ata u japin përparësi shkollave të sektorit privat.
Së dyti, është zbuluar se cilësia e arsimit e dhënë nga këto shkolla varet nga aftësitë e tyre
administrative dhe shfrytëzimi i fuqisë punëtore në atë mënyrë që të prodhojë rezultat duke
përdorur burime minimale. Cilësia e një shkolle varet tërësisht nga kompetenca, aftësia dhe
niveli i motivimit të administratës dhe mësuesve të saj. Administrata nuk ka vetëm cilësi,
përsosmëri por ata gjithashtu duhet të kenë aftësi të mira komunikimi, vizion dhe strategji
zbatimi.
Së treti, ndryshimi në sektorin publik dhe atë privat është mjaft i rëndësishëm. Ka shumë
studime të kryera për të zbuluar marrëdhëniet e menaxhimit të shkollës së sektorit publik,
por nuk ka punë të mjaftueshme bazuar në sektorët privatë për kontributin dhe rolin e saj.
Sistemi dhe struktura e menaxhimit të sektorit publik janë të njëjta kudo në Kosovë, por në
sektorin privat ka shumëllojshmëri të strukturave të menaxhimit që e bëjnë secilën shkollë
një model të pavarur. Në këtë studim vërehet se ekzistojnë shumëllojshmëri e strukturave në
sektorët privatë. Është e vështirë që shkollat private të kenë strukturë të ngjashme duke i bërë
ato të dallohen nga shkollat tjera.
Së katërti, konkurrenca midis nxënësve, pastërtisë, sjelljeve, disiplinës, bashkëpunimit dhe
detyrave të shtëpisë sjellin një ndryshim pozitiv te nxënësit, i cili vërehet nga prindërit dhe
mësuesit. Kjo detyrë bëhet nga menaxhimi i shkollave.
Së pesti, qëndrimi i përzemërt i mësuesve në sektorin privat dhe shmangia e ndëshkimit i
pengojnë prindërit t’i tërheqin fëmijët e tyre nga shkolla. Niveli i braktisjes së shkollave
private është më i vogël për dallim nga ai shtetëror për shkak të sjelljeve të mësuesve që është
rezultat i drejtpërdrejtë i menaxhimit të shkollës. (Mushtaq, 2014)
Së gjashti, është e nevojshme që të kalohet nga sistemi tradicional i mësimit në atë dixhital.
E kjo është menduar të bëhet duket zbatuar në praktikë infrastrukturën VDI e cila është sot
prezentë në shumë vende të zhvilluara dhe vazhdon të zbatohet edhe në vende në zhvillim.
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1. SHQYRTIMI I LITERATURËS
1.1. Informacione të përgjithshme lidhur me temën
Në këtë kapitull do të trajtohen disa çështje të rëndësishme të punimit të cilat përbëjnë dhe
shtyllat mbi të cilat është ngritur puna hulumtuese.
Mbi bazën e kësaj, është ndërtuar qëllimi i punimit i cili është i mbështetur mbi disa objektiva
të rëndësishme të cilat do të mund të na ndihmojnë në trajtimin e problematikës së studimit.
Studimi i realizuar është i mbështetur në disa pyetje kërkimore përgjigjet e së cilave do të na
ndihmojnë t’i japim përgjigje konkrete hipotezave të ngritura për shqyrtim.

1.2. Struktura e punimit
Në këtë studim do të jepen informacione të përgjithësuara dhe një pasqyrë e përgjithshme e
cila fillon me shfrytëzimin e literaturës e përfundon me nxjerrjen e rekomandimeve. Struktura
e këtij punimi është paraqitur në figurën .1.

Figura .1. Struktura e punimit
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Ky punim shkencor përmban gjithsej gjashtë kapituj, të cilët janë përshkruar si më poshtë:
− Kapitulli i parë përshkruan qëllimin e studimit, objektivat e studimit, pyetjet
kërkimore, hipotezat e studimit dhe metodologjinë hulumtuese.
− Kapitulli i dytë përshkruan literaturën e shfrytëzuar konkretisht dixhitalizimin e
shkollave në Kosovë.
− Kapitulli i tretë përmban informacione të përgjithshme për virtualizimin dhe
infrastrukturën e VDI-së, zbatimin e saj dhe përfitimet me zbatimin e saj në praktikë.
− Kapitulli i katërt paraqet pyetjet e parashtruara të anketës.
− Kapitulli i pestë paraqet rezultatet e anketës së krijuar.
− Kapitulli i gjashtë përmban konkluzionet, sugjerimet dhe rekomandimet të cilat do të
jepen për të kaluar nga një sistem i zakonshëm në dixhitalizimin e sistemit arsimor.

1.3. Qëllimi i studimit
Qëllimi kryesor i këtij punimi është të identifikoj dhe verifikoj se cilat janë hapat të cilët
duhet të ndiqen për zbatimin e VDI-së dhe çfarë përfitimesh do të kenë institucionet arsimore
me zbatimin e saj në praktikë.

1.4. Objektivat e studimit
Objektivat kryesore mbi të cilat mbështetet qëllimi i këtij punimi janë:
1. Evidentimi i problematikes kryesore që pamundëson zbatimin e kësaj infrastrukture
në institucionet arsimore.
2. Analiza e problematikes se si dhe pse ekziston si e tillë.
3. Nxjerrja e konkluzioneve në bazë të anketës, dhe krahas rezultateve të jepen dhe
rekomandime drejtuar organeve kompetente për përmirësimin e kushteve dhe
politikave udhëheqëse.

4

1.5. Pyetjet kërkimore
Disa nga pyetjet kërkimore të cilat do t’i japin përgjigje hipotezave të studimit, janë:
− A do të rritet cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies nëse shfrytëzohet
infrastruktura e VDI-së?
− A mendojnë mësimdhënësit që kjo formë do të kishte ndikim pozitiv te nxënësit në
aspektin e mësimdhënies dhe mësimnxënies?
− A mendojnë mësimdhënësit që vlerësimi do të ishte real nëse zbatohet VDI?

1.6. Hipotezat e studimit
Një ndër elementet të cilat kanë peshë në këtë punim janë përfundimet e nxjerra, të cilat
fillojnë me zhvillimin e anketës dhe zbatimi i pyetjeve të parashtruara të kësaj ankete në
praktikë.
− Nëse zbatohet një infrastrukturë e tillë do të rritet dukshëm dhe në mënyrë cilësore
niveli i mësimdhënies dhe mësimnxënies.
− Pasi që mësimdhënësit janë informuar për këtë infrastrukturë ata mendojnë si e tillë
do të ketë ndikim pozitiv te nxënësit.
− Pas ata janë informuar me mënyrën e përdorimit të kësaj infrastrukture ata janë të
pajtimit që kjo infrastrukturë do ta nxis kureshtjen e nxënësve dhe mendojnë që do të
jetë më e suksesshme se metodat klasike.

1.7. Metodologjia e realizimit të studimit
Për realizimin e këtij studimi është përdorur një metodologji e cila konsiston me marrjen e
shumë të dhënave (primare dhe sekondare). Një pjesë e konsideruar e të dhënave sekondare
janë siguruar nëpërmjet shfrytëzimit të publikimeve të ndryshme në internet të cilat ofrojnë
zgjidhje të ndryshme për realizimin dhe zbatimin e VDI-së në praktikë, sfidë e cila nuk është
vetëm në vendin tonë por edhe në vendet më të zhvilluara dhe ato në zhvillim. Trajtimi i
koncepteve teorike të punimit paraqitet gjerësisht në kapitullin e tretë, i cili shtjellon se si
është i mundur shfrytëzimi i kësaj infrastrukture dhe zbatimi i saj në institucionet arsimore.
Për të siguruar të dhënat primare janë hartuar pyetësorë të cilët janë plotësuar nga njerëzit
relevantë. Kampioni i përzgjedhur janë stafi menaxhues i shkollave dhe mësimdhënësit e
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institucioneve përkatëse. Metodologjia e këtij hulumtimi është e tipit kuantitativ. Hulumtimi
u referohet burimeve primare (anketa) dhe sekondare siç janë të dhënat nga institucionet e
ndryshme arsimore.

1.8. Analizimi i të dhënave
Fillimisht janë përcaktuar pikat të cilat do të vrojtoheshin gjatë studimit. Nga të dhënat e
grumbulluar kemi bërë klasifikimin e tyre nga më të rëndësishmet në më pak të rëndësishme.
Objektivat që do të hulumtoheshin u përcaktuan duke u referuar gjithmonë pyetjeve
kërkimore. Këto të dhëna fillimisht janë futur në bazë të dhënash dhe janë punuar në mënyrë
statistikore. Detajet e hulumtimit që ndërlidhen me instrumentet e hulumtimit, qasjen,
mostrën janë pasqyruar më poshtë në këtë dokument. Për zhvillimin e anketës u shpërndanë
250 pyetësor.

1.9. Edukimi dhe mësimi
Themelimi i shkollave si një mjedis i dallueshëm për mësimdhënie dhe mësimnxënie u krijua
rreth 4000 deri 5000 vjet më parë, një mjedis që përveç mësuesve dhe studentëve përfshinte
gjithashtu njerëz me detyra, role dhe karakteristika të ndryshme që kanë mbetur përgjatë
shekujve. Në mënyrë që të organizohet mësimi, nxënësit apo studentët duhej të arrinin disa
qëllime, që sot njihet si kurrikula. Me kalimin e kohës, u krijua një kurrikul e cila përbëhej
nga shtatë lëndë dhe ndahej në dy grupe:
(1) trivium e cila përbëhej nga: gramatika, retorika dhe logjika
(2) quadrivium e cila përbëhej nga: aritmetika, gjeometria, astronomia dhe muzika.
Ndarja në këto dy grupe mund të shihet edhe sot në edukimin tonë pavarësisht ndryshimeve
të bëra në këto lëndë gjatë historisë. Se si formohet arsimi dhe çfarë përfshin ai, lidhet me
strukturën dhe zhvillimin e sistemeve ekonomike, kulturore dhe shoqërore të një shoqërie.
Brenda çdo niveli arsimor, çfarë duhet të mësohet dhe çfarë do të mësohet, ndikohen nga dy
gjëra: (1) Çfarë ia vlen të dish? dhe (2) Cila është domethënia shoqërore e kësaj njohjeje?
Një autor argumenton se arsimi drejtohet nga dokumente ideologjike që specifikojnë se cili
është qëllimi i arsimit, si dhe nga mjedisi rrethues që përcaktojnë se çfarë është njohja e çka
janë njohuritë. Siç mund të vërehet nga historia e mësipërme, ekziston një trashëgimi
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historike për secilin program mësimor lëndor dhe sistemin arsimor. Zhvillimi i kulturës
perëndimore ka formuar kuptime të ndryshme se çfarë është arsimi dhe çfarë është thelbësore
brenda arsimit, të gjitha këto mund të identifikohen në diskutime të ndryshme që lidhen me
shkollën, arsimin dhe mësimin. Dy disiplinat kryesore, pedagogjia dhe didaktika, janë
përbërësit thelbësorë të arsimit. Këto disiplina shpesh perceptohen si të ndërlikuara,
kontradiktore dhe konfuze, siç janë të dukshme në diskutimet rreth pedagogjisë dhe
didaktikës nga një perspektivë e arsimit të lartë në fushën e arkitekturës. Një autor tjetër i cili
është marr me pjesën e lartpërmendur argumenton se secila prej këtyre disiplinave, me gjithë
përdorimin e zakonshëm të perspektivave epistemologjike, është një fushë e veçantë brenda
të njëjtit territor të kërkimit arsimor. Ai shprehet se koncepti i pedagogjisë i referohet bazave
teorike dhe organizative të arsimit, të nxjerra nga shkenca politike duke u mbështetur në
filozofinë edukative, sociologjinë arsimore, si dhe teorinë edukative. Pedagogjia i referohet
qëllimeve arsimore, pohon ai, në vend që t'i referohet programeve dhe metodave. Qëllimi i
pedagogjisë është që nxënësit të bëhen subjekt shoqëror në rolin e tyre të ardhshëm në
shoqëri. Në mënyrë të ngjashme, brenda literaturës pedagogjike Suedeze, autori përshkruan
pedagogjinë në dy kuptime: atë që mund të mësohet, dhe atë që mësohet. Komponenti i dytë
i kërkimit arsimor, d.m.th. didaktikës, ndahet në tre rajone të ndryshme:
(1) çfarë-rajoni, flet për përmbajtjen e mësimdhënies,
(2) si-rajoni, flet për metodën e mësimdhënies,
(3) pse-rajoni, adreson arsyetimin e zgjedhjeve kurrikulare.
Didaktika është arti i mësimdhënies së bashku me njohuritë praktike në mësimdhënie ndërsa
ajo në të njëjtën kohë përfshin njohuri teorike rreth mësimdhënies, mësimit dhe kushteve të
saj. Brenda literaturës pedagogjike Suedeze, shpjegohet koncepti i didaktikës përdoret për të
treguar metodën që ka qenë ose duhet të përdoret në shkollë. Autori argumenton se didaktika
përqendrohet tek individi dhe karakteristikat dhe funksioni konjitiv i tij / saj kur mësimi
shfaqet brenda një përmbajtjeje të caktuar dhe kur mësimi shndërrohet në njohuri. Nga ana
tjetër, një autor tjetër shpjegon rëndësinë e njohurive dhe pasojat që ka ajo për mënyrën se si
mësohet. Duke pasur prejardhjen e tij në filozofi dhe duke u mbështetur shumë në
psikologjinë konjitive dhe teoritë e mësimdhënies, autori përshkruan qëllimin e didaktikës
për të siguruar themelet për të ndryshuar arsimin, si përmbajtja mund të mësohet më mirë, në
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çfarë cilësie dhe me çfarë mjetesh. Lidhur ngushtë me didaktikën, përmendet gjithashtu
kurrikula, një dokument drejtues për qëllimet dhe përmbajtjen, si dhe ekzistues në të gjitha
sistemet arsimore. Emërtimi i këtij dokumentit ka ndryshuar gjatë gjithë kohës. Sidoqoftë, në
gjuhën suedeze, koncepti i kurrikulës ka një kuptim shumë të veçantë: është një dokument
që përmban objektivat e arsimit, përmbajtjen dhe shpërndarjen e kohës. (Salavati, 2016)

1.9.1 Profesioni i mësimdhënësit
Mësimdhënësit njihen si personat të cilët janë burim i të gjitha njohurive. Sipas autorit, i cili
i referohet një studimi të vitit 1932 nga Willard Waller, mësuesit në atë kohë, brenda dhe
jashtë klasës, ishin vendosur në piedestale. Autoriteti i tyre ishte thelbësor në klasë dhe, më
gjerësisht, brenda shkollës. Autori përshkruan mësuesit në një mënyrë të ngjashme si autorët
e mëhershëm. Ai argumenton se imazhi tradicional i një mësuesi është një person që ka
ndërmjetësuar dijen dhe që u ka thënë studentëve se çfarë të mësojnë, i inkurajojnë ata dhe
praktikojnë me ta ato që janë mësuar. Sidoqoftë, vazhdon ai, ky rol ka ndryshuar. Gjatë gjithë
kohës, argumentohet se mësuesit janë detyruar të bëhen më të ngurtë dhe të papërkulur për
shkak të presionit të vazhdueshëm nga nxënësit. Ata pritet të përfaqësojnë gjithmonë normat
e të rriturve dhe vazhdimisht të mbrojnë autoritetin e tyre dhe të ruajnë dinjitetin e tyre kundër
keqbërjeve të studentëve, telasheve dhe sfidave të ndryshme. Për më tepër, një autor tjetër
argumenton se mësuesit, ndër të tjera, nuk kanë më monopole në transmetimin e njohurive,
as për të dhënë mësim të njohurive të pandryshueshme, por përkundrazi merren me njohuri
shkencore jetëshkurtra. Për më tepër, mësuesit jo vetëm që iu mësojnë njohuri teorike
studentëve të tyre, por gjithashtu duhet t'i ndihmojnë ata të fitojnë njohuri praktike, dhe ata
nuk mund të supozojnë më se studentët e tyre nuk dinë asgjë rreth temës së mësuar.
Përkundrazi, mësuesit duhet të ndërtojnë shumë gjëra mbi njohuritë që studentët tashmë i
kanë fituar nga burime të ndryshme. Një tjetër autor argumenton se mësuesit janë përgjegjës
për atë që ndodh brenda një situate mësimdhënieje dhe mësimi, duke shërbyer si kompozitorë
dhe përgjegjës për orkestrimin. Sidoqoftë, ai gjithashtu vëren se këto mund të ndryshojnë për
mësuesit specifikë, si dhe të ndryshojnë brenda vendeve të ndryshme. Për të ilustruar,
mësuesit në Gjermani, Norvegji dhe Danimarkë kanë një rol më didaktik dhe janë njohës dhe
të vetëdijshëm për moralin, ndërsa në Suedi mësuesit mbizotërojnë nga tradita amerikane, ku
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mësuesit janë zbatues të vendimeve politike. Autori i parë argumenton se mësuesit janë
profesionistë të zhytur në mendime që kryejnë punë që kërkon gjykime profesionale. Kurse
autori i dytë shprehet se pyetjet themelore në misionin e mësuesve janë pyetjet didaktike:
çfarë dhe pse është kjo. Ajo më tej shton se mësuesit duhet të pyesin: çfarë dua unë si mësues
që nxënësit të mësojnë brenda një zone të caktuar të njohurive? Natyrisht, dokumentet
drejtuese, siç janë kurrikulat dhe programet mësimore, luajnë një rol të rëndësishëm në
përcaktimin e përmbajtjes që do të mësohet në klasë. Sidoqoftë, autori pranon që mësuesit
bëjnë zgjedhje në të cilat përmirësohen aspekte të caktuara të mësimdhënies ndërsa aspektet
e tjera lëvizin në sfond ose zhduken plotësisht. Ndërsa ai shtjellon më tej, kur planifikohet
mësimdhënia, çfarë pyetjesh duhet të merren në konsideratë, domethënë, kush janë studentët
dhe si mund ta mësojnë përmbajtjen: pyetja është kjo. Prandaj, motivimi për mënyrën se si
planifikohet arsimi qëndron në qëllimin e mësimdhënies, si dhe për kë do të mësohen.
Rezultati i asaj që mësojnë studentët ndikon gjithashtu në planifikimin e vazhdueshëm të
mësimdhënies; Prandaj, mund të thuhet se mësimdhënia dhe mësimi janë në një lidhje të
ndërsjellë dhe komplekse me njëra-tjetrën. (Salavati, 2016)

1.9.2 Roli i mësimdhënësit
Vlen të theksohet se roli i mësuesve është i një rëndësie të veçantë. Në politikën e arsimit,
asnjë nga akterët politikë nuk do ta mohonte një gjë të tillë. Sidoqoftë, është pak e
parëndësishme të kuptosh konotacionet e ndryshme të këtij roli në ligjërimin e frymëzuar nga
utopia demokratike. Në sociologjinë klasike, rolet përcaktohen si pritjet e institucionalizuara
të sjelljes, një formulë teknike që përshkruan format e marrëdhënies në të cilën pasiguria, për
shembull në arsim, adresohet nga rregulla formale dhe informale që rregullojnë sjelljen e
atyre që janë të përfshirë. Natyra e pritjeve reflekton njohuritë profesionale që presim, për
shembull, zotërimi i njohurive nga një mjek mjekësor ose një mësues, por edhe rregullat
profesionale që ne presim që ata të ndjekin kur adresojnë problemet brenda fushave të tyre
profesionale.
Të flasim për rolin e mësuesve dhe rëndësinë e tyre në politikën e arsimit do të thotë të flasim
për rëndësinë e njohurive profesionale që posedojnë ata dhe rregullat që duhet të respektojnë
kur kjo njohuri dhe këto rregulla ndikojnë, drejtpërdrejt ose indirekt, në kontrollin mbi të
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ardhmen e shoqërisë. Rolet profesionale dhe politike të mësuesve, kanë domethënie të
ndryshme në kuadrin demokratik dhe atë kapitalist. Në origjinën e këtyre dallimeve
ekzistojnë edhe dallime tjera edhe më të gjera, si dallime ideologjike në lidhje me qëllimin e
dijes dhe natyrën e problemit shoqëror, për të cilin duhet adresuar rolet profesionale. Në
ligjërimin demokratik, mësuesit janë qytetarë të cilët mbështeten nga njohuritë, vullneti dhe
aftësitë e nevojshme për të marrë pjesë në ndërtimin shoqëror të demokracisë dhe për t’i
edukuar të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Në këtë vizion, mësuesit janë agjentë të cilët kanë
ndikim në shoqëri sepse e ardhmja e shoqërisë varet jo vetëm nga transmetimi i njohurive,
por edhe nga shoqërizimi efektiv i idealeve pjesëmarrëse.
Qëllimi i njohurive shkencore është të mbështesë përpjekjet për t'i zbatuar këto ideale në
praktikë, ndërsa koncepti i së vërtetës është baza e përbashkët komunikuese mbi të cilën
grupe të ndryshme në shoqëri marrin pjesë. Në interpretimin neoliberal, mësuesit janë një
'sistem shpërndarës’ për transmetimin e njohurive të nevojshme për procesin e prodhimit, por
më e rëndësishmja, për ruajtjen e strukturës së pabarazisë me të cilën ai është i lidhur. Në
kapitalizëm, siç thekson nga një autor, qëllimi i shkencës nuk është e vërteta, por fuqia. Në
rrethanat për të cilat një autor tjetër diskuton si 'kushti postmodern', 'shkencëtarët, teknikët
dhe instrumentet blihen jo për të gjetur të vërtetën, por për të shtuar fuqinë' kurse
'universitetet dhe institucionet e arsimit të lartë thirren të krijojnë aftësi dhe jo më ideale'.
(Stocchetti, 2014)

1.10. Edukimi, mësimdhënia dhe teknologjia
Duke e parë historinë e teknologjisë dhe arsimit, vihet në dukje se roli i teknologjive në arsim
fillon diku rreth 2500 vite. Komunikimi oral është mjeti më i hershëm i arsimit dhe me
kalimin e kohës, pas zhvillimit të teknologjive të ndryshme, ato përdoren gjithnjë e më shumë
për të lehtësuar ose mbështetur komunikimin me gojë. Përpara çdo teknologjie, nxënësit
duhej të mësonin përmendësh duke dëgjuar dhe jo duke lexuar. Transmetimi i njohurive dhe
informacionit ishte thjesht nga recitimi - por jo duke shkruar.
Rreth shekullit të 5-të, dokumentet e shkruara u futën për herë të parë në Greqinë e lashtë.
Rreth shekullit të 12-të, në Indi u përdorën tabelat me pllaka, ndërsa diku rreth shekullit të
18-të në vendet perëndimore u përdorën për herë të parë dërrasat e zeza në shkolla. Gjatë
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Luftës së Dytë Botërore, ushtria amerikane përdori projektorët për trajnime të ndryshme dhe
më vonë u përdor edhe për ligjërata deri rreth viteve 1990, deri sa u paraqitën softuerët si
Powerpoint. Audio konferenca duke përdorur telefona, e cila ekziston që nga vitet 1870, nuk
u bë kurrë një mjet kryesor në arsim. Pastaj vjen një teknologji e re siç është videokonferenca
e cila është përdorur që nga vitet '80. Që nga viti 2000, kjo teknologji mbështet sistemet e
ligjëratave dhe transmetimin e leksioneve në klasë.
Andaj shohim se ekziston një marrëdhënie e fortë midis arsimit dhe teknologjisë.
Teknologjitë shihen si nxitës të rëndësishëm për arsimin, edhe pse shumica e teknologjive të
përdorura në arsim nuk janë zhvilluar posaçërisht për qëllime edukative. Edukimi, në mënyrë
tipike, nuk i drejton shpikjet e teknologjisë, përkundrazi teknologjitë zhvillohen për qëllime
ushtarake dhe afariste. Nga kjo vërejmë se një nga teknologjitë më të rëndësishme në
zhvillimin njerëzor, përkatësisht aftësia e shkrimit, u shpik për tregti dhe jo për arsim. Libri
tradicional i shtypur, i cili me shekuj ka mundësuar fitimin, ruajtjen, transmetimin dhe
shpërndarjen e njohurive, u shpik fillimisht për përhapjen e mesazheve fetare dhe jo për
edukim. Disa autor shtojnë se teknologjitë dixhitale nuk janë shpikur për qëllime edukative.
Ata argumentojnë se efekti modest që kompjuterët kanë pasur në atë se si studentët dhe
mësuesit mësojnë është për shkak të mënyrave në të cilat teknologjitë janë vendosur në
shkolla. Autor tjerë shtojnë se mënyrat me të cilat teknologjitë futen në klasa përmirësojnë
vetëm mënyrën e mësimit të mësuesve dhe mënyrën e drejtimit të shkollës, duke mos lejuar
që shkollat të përfitojnë nga risitë. Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
(OECD) publikoi një raport në vitin 2010 ku thuhej se investimet në teknologjitë dixhitale
janë duke u bërë brenda sistemeve arsimore me besimin se shkollat dhe mësuesit herët a vonë
do të adoptojnë dhe përfitojnë nga përdorimi i këtyre teknologjive. Kjo nga ana tjetër varet
nga lidershipi i duhur. Mësimdhënësit konsiderohen të jenë përgjegjës për krijimin e
mjediseve të të nxënit dhe për udhëheqjen e proceseve të mësimdhënies së nxënësve, ndërsa
komunat janë përgjegjëse për shkollat dhe kanë përgjegjësinë për të krijuar mjedise dhe
procese që mbështesin veprimtaritë e shkollës në tërësi. (Salavati, 2016)
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1.11. Kuptimi dhe përkufizimi i TIK-ut
Shkurtesa TIK nënkupton Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit. Sipas një autori
shkurtesa TIK, përkufizohet si një grup i larmishëm i mjeteve dhe burimeve teknologjike që
përdoren për të komunikuar, krijuar, shpërndarë, ruajtur dhe menaxhuar informacionin. Një
autor tjetër e TIK-un e ndan në dy pjesë kryesore; TIK për arsim dhe TIK në arsim. TIK për
arsim nënkupton zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për qëllime
mësimdhënie dhe mësimnxënie ndërsa TIK-u në arsim përfshin adoptimin e komponentëve
të përgjithshme të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në përdorimin praktik në
proceset mësimdhënie dhe mësimnxënie. (Nnaekwe, 2019)

1.11.1. Karakteristikat e TIK-ut
Teknologjia e informacionit ka karakteristikat e mëposhtme:
− Blerja, ruajtja, manipulimi, menaxhimi, transmetimi i të dhënave ose informacionit.
− Qasje në kohë reale në informacion.
− Disponueshmëri e lehtë e të dhënave të azhurnuara
− Lidhja e rajoneve të shpërndara gjeografikisht
− Një gamë e gjerë e mediumeve të komunikimit (Nnaekwe, 2019)

1.11.2. TIK-u në edukim
Globalizimi dhe ndryshimet teknologjike kanë krijuar një ekonomi të re globale të
mbështetur nga teknologjia, e nxitur nga informacioni dhe e nxitur nga dija. Shfaqja e kësaj
ekonomie të re globale ka implikime serioze për natyrën dhe qëllimin e institucioneve
arsimore. Ndërsa qasja në informacion vazhdon të rritet me shpejtësi, shkollat nuk mund të
kënaqen me njohuritë e kufizuara për t'u transmetuar në një periudhë të caktuar kohe. Ato
duhet të bëhen në përputhje me njohuritë gjithnjë e në zgjerim dhe gjithashtu të jenë të
pajisura me teknologji për t'u marrë me këto njohuri. Teknologjitë e informacionit dhe
komunikimit (TIK) - të cilat përfshijnë radio dhe televizion, si dhe teknologji dixhitale më të
reja si kompjuterët dhe interneti janë provuar si mjete potencialisht të fuqishme për
ndryshimin e arsimit. Kur përdoret si duhet, TIK-u mund të ndihmojnë në zgjerimin e qasjes
në arsim, forcimin e rëndësisë së arsimit në vendin e punës dhe rritjen e cilësisë arsimore
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duke ndihmuar mësimdhënësin dhe mësimnxënësin në një proces aktiv të lidhur me jetën
reale. (Nnaekwe, 2019)

1.11.3. Karakteristikat e TIK-ut në edukim
TIK në arsim është çdo teknologji harduerike dhe softuerike që kontribuon në përpunimin e
informacionit arsimor. Në kontekstin e epokës së tanishme, TIK-u kryesisht përfshin
teknologjinë kompjuterike me harduerin e saj, si, kompjuterin personal, internetin, paketat e
programeve të ndryshme, strategjitë e mësimit elektronik, etj. TIK në edukim është çdo
Teknologji e Informacionit që përqendrohet në blerjen, ruajtjen, manipulimin, menaxhimin,
transmetimin ose pranimin e të dhënave të kërkuara për qëllimin edukimin. Për shembull,
informacioni për regjistrimet e nxënësve, pranimet e tyre, azhurnimet e veprimtarive të tyre
etj. TIK-u në arsim është çdo teknologji që merret me shkëmbimin e informacionit ose me
fjalë të tjera komunikimin në procesin mësimor.
TIK në arsim është çdo teknologji arsimore që zbatohet në procesin arsimor. Përfshinë qasjen
e pajisjeve kompjuterike si përdorimi i makinave dhe materialeve, qasja e softuerit, si
përdorimi i metodologjive dhe strategjive të mësimdhënies dhe sistemet që përdorin
teknologjinë e menaxhimit dhe merren me organizimin e pajisjeve harduerike dhe softuerëve.
Pako të ndryshme softuerësh për përdorim në departamente të ndryshme të arsimit; p.sh.
softuer bibliotekar, softuer administrimi, softuer i lidhur me administrimin e gjithë procesit
mësimor. TIK në arsim është materiali mbështetës në burimet njerëzore të përfshira në
procesin arsimor në mënyrë që të përmirësohet cilësia e arsimit. TIK në arsim përfshin
përdorimin e shkencës së mësimit online, offline me ndihmën e teknologjisë kompjuterike.
(Nnaekwe, 2019)

1.11.4. Mësimdhënia me ose pa teknologji
Metoda e parë e mësimdhënies pa teknologji njihet si metoda tradicionale e cila realizohet
përmes komunikimit të drejtpërdrejtë ndërmjet mësuesit dhe nxënësve në klasë. Më vonë, të
njëjtit nxënës mund të komunikojnë me nxënësit tjerë! Pra, ekziston një ndërveprim ndërmjet
çifteve mësues-nxënës dhe ndërmjet nxënësve dhe nxënësve tjerë.
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Figura .2. Dallimi ndërmjet metodave të mësimdhënies (Mentor Hamiti, 2012)
Ndërkohë, në metodën e dytë, e cila mund të ilustrohet në Figura .2, mund të shohim
integrimin e teknologjisë dhe pozicionin e saj. Tani përveç ndërveprimeve të përmendura më
parë, gjithashtu është mundësuar ndërveprimi jashtë klasave (klasa standarde) dhe në veçanti
ndërmjet mësuesit dhe nxënësve ndërmjet nxënësve dhe nxënësve tjerë, por edhe
bashkëveprimi i përbashkët ndërmjet mësuesve-nxënësve-nxënësve tjerë. Pra, mund të themi
me kusht që edhe ata që nuk janë nxënës të rregullt mund të kenë ndërveprim me mësuesit.
(Mentor Hamiti, 2012)

1.11.5. Përfitimet e mësimdhënies me teknologjinë
Me të drejtë mund të shtrojmë pyetjen se kush përfiton nga kjo metodë e mësimdhënies duke
përdorur teknologjinë dhe si?
Mësuesit dhe nxënësit përfitojnë nga kjo metodë, por mund të shtojmë gjithashtu se edhe
nxënësit tjerë përfitojnë! (Mentor Hamiti, 2012)

1.11.6. Përfitimet e mësimdhënësve që përdorin teknologjinë
Mësimdhënësit përfitojnë nga përdorimi i teknologjive në mënyra të ndryshme:
− Teknologjia i lejon ata të bëjnë gjëra që nuk ishin të mundshme në një mjedis
tradicional, në klasë
− Duke përdorur teknologjinë ata mund të ndryshojë metodat e zhvillimit të mësimit
dhe metodat e dorëzimit
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− Teknologjia u shërben atyre të shfrytëzojnë kohën më mirë dhe kontrollin e ngarkesës
së punës
− Me përdorimin e teknologjive, ata mund të rrisin sasinë e burimeve
Prandaj mund të themi se:
− Përdorimi i teknologjisë ndikon pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së
mësimdhënies dhe mësimit
− Teknologjia ofron dhe siguron më shumë fleksibilitet (si për nxënësit ashtu edhe për
mësuesit)
Gjithashtu, me përdorimin e teknologjisë mësuesit kanë mundësinë të ofrojnë të njëjtin kurs
në tre mënyra të ndryshme:
− ballë për ballë
− modalitet i përzier
− plotësisht në internet
Në këtë mënyrë ne mund të përfshijmë të gjitha llojet e ndryshme të të mësuarit në të njëjtin
kurs. (Mentor Hamiti, 2012)

1.11.7. Përfitimet e nxënësve që përdorin teknologjinë
Fillimisht, integrimi i teknologjisë në mësimdhënie ofron mundësi të barabarta për të gjithë
nxënësit dhe kjo është shumë e rëndësishme për arsimin global njerëzor. Nga këndvështrimi
i arsimit të lartë, i njëjti program studimi mund të pasohet nga studentë të rregullt dhe me
kohë të pjesshme, si dhe studentë që punojnë që jetojnë në një zonë të ndryshme gjeografike.
Gjithashtu përdorimi i teknologjisë në përgjithësi:
− Mundëson që numri i nxënësve në klasë të mos kufizohet në numrin e karrigeve,
por gjithmonë të ketë vende të lira për nxënës të rinj
− U jep nxënësve mundësinë që të ndjekin programe të ndryshme ndërkombëtare si,
seminare, trajnime, kurse, etj.
− Ofron këndvështrime të reja për nxënësit e pavarur
− Ndoshta do të përballemi me sfida të reja në të ardhmen! (Mentor Hamiti, 2012)
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1.11.8. Pabarazia e mësimit dixhital në shkollë
Pabarazitë sa i përket përdorimit të kompjuterit dhe qasjes në internet, është ngushtuar,
veçanërisht ndërmjet vendeve me të ardhura më të larta. Sidoqoftë, studimet e mëparshme
zbulojnë një hendek të vazhdueshëm dixhital të të mësuarit përgjatë vijës së përbërjes
socioekonomike të shkollës. Studiuesit gjithashtu vërejnë se nxënësit me të ardhura të ulëta
kanë tendencë të ndjekin shkolla me cilësi të ulët arsimore, në të cilat nuk ofrohet ndonjë
udhëzim i qartë sa i përket mësimit dixhital.
Në mënyrë të ngjashme, një organ i madh hulumtimi mbi arsimin krahasues sugjeron që
shkollat me përqendrim të nxënësve me mangësi socio-ekonomike kanë më pak burime të
mundshme për të mësuar dhe cilësi më të ulët të mësimdhënies. Duke i marr rezultatet nga
33 vendeve, një studiues konstaton se përqindja e hendekut të arritjeve akademike është e
ndjeshme në të gjithë botën, veçanërisht në mesin e vendeve ku varfëria është me e theksuar.
Një studim tjetër prej 41 vendeve tregon një marrëdhënie të fortë ndërmjet shkollave dhe
arritjeve akademike të studentëve, e cila ndërmjetësohet nga numri i mësuesve të çertifikuar
dhe mungesa e materialit arsimor. Bazuar në këtë shpjegim, shkollat me arsim të ulët nuk
mund të arrijnë të promovojnë mundësi mësimore dixhitale për shkak të mungesës së
burimeve themelore arsimore, siç janë buxhetet e qëndrueshme financiare, kompetencat e
mësuesve dhe udhëzimet e kurseve. Pavarësisht nga rëndësia e burimeve shkollore dhe cilësia
e mësuesve, është po aq e rëndësishme të ekzaminohen edhe efektet e proceseve kulturore të
shkollave dhe mjediset institucionale. Duke u bazuar në parimin e korrespondencës, shkollat
i fusin nxënësit në lloje të ndryshme modelesh kulturore: nxënësit e klasës punëtore
shoqërohen për të pranuar një sërë rregullash dhe besimesh që përputhen me punët e klasës
punëtore (p.sh., përpikëria, bindja, autoriteti etj.), ndërsa bashkëmoshatarët e klasave të
mesme udhëzohen nga mësuesit të mësojnë aftësi që i përgatisin ata për të arritur pozicione
pune të klasës së lartë (psh. gjykime kritike, të menduarit krijues dhe udhëheqje). Hulumtimet
e ndërlidhura në lidhje me ndjenjën e padobisë së nxënësve sqarojnë ata se në shkollat me
arsim të ulët ndjejnë mungesë kontrolli mbi suksesin e tyre akademik dhe besojnë se shkolla
po punon kundër tyre.
Duke nënvizuar rolin e shkollave të mesme në pajisjen e nxënësve me kompetenca kulturore
në kolegje, një autor konstaton se “studentë me të ardhura më të ulëta që morën pjesë në
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konvikt, hyjnë në kolegj me një prirje dhe e kanë ndjenjën e sigurisë të komunikojnë me
figurat e autoriteteve angazhuese të ngjashme me bashkë moshatarët e tyre nga shkollat
private. Në të kundërt, studentët me të ardhura më të ulëta të cilët më shumë mbetën të lidhur
me komunitetet e tyre në shtëpi dhe ndoqën shkollat e mesme lokale, kanë tendencë të
tërhiqen nga figurat e autoritetit angazhues dhe të ndjehen të shqetësuar kur detyrohen të
bashkëveprojnë me profesorët. " Kjo tregon që marrëdhënia mësues nxënës duhet të jetë më
konstruktive në shkollat elitare, pa marrë parasysh prejardhjen familjare të studentëve,
krahasuar me atë të shkollave të cilat kanë mungesë të vazhdueshme të burimeve financiare.
(Ma, 2017)

1.11.9. Problemi i përdorimit të teknologjive dixhitale në edukim
Analiza në institucione arsimore tregon se shumë përdorues ose nuk dinë për burimet dhe
shërbimet në dispozicion, ose nuk e kuptojnë se si t'i përdorin ato, ose nuk kanë mundësi ta
bëjnë këtë. Anëtarët e këtyre institucioneve shpesh nuk kanë mjete për publikim të
menjëhershëm të materialeve mësimore për t'i bërë ato të arritshme. Institucionet arsimore
përjetojnë një mungesë të dukshme të materialeve të mësimit dixhital me cilësi të lartë. Ajo
që ata kanë është e vështirë për t'u "ofruar" nxënësve/studentëve pasi që materiale të
ndryshme (programe, prezantime, video leksione, teste, detyra individuale, manuale, etj.) nuk
formojnë një sistem ose bazë të dhënash të unifikuar logjikisht. Ka probleme me diferencimin
e të drejtave të qasjes për përdoruesit dhe administratorët; analiza e informacionit për detyrat
kryesore të administrimit të të dhënave shpesh mungon. Ekziston nevojë urgjente për të
aplikuar në mënyrë më aktive programe kompjuterike, uebfaqe, aplikacione për telefon dhe
metoda tjera të të dhënave për analizën e rezultateve të të nxënit në procesin arsimor.
Vlen të merren parasysh faktorët e jashtëm që ndikojnë në zbatimin e teknologjive dixhitale
në këto institucione si: demografia, globalizimi, gjenerimi i ri i studentëve, reformat në arsim
dhe sfidat e reja teknologjike. Shërbimet e korporatave në mjedisin e TI-së dhe zbatimi i tyre
në shkolla/universitete duhet të zhvillohen dhe përshtaten në përputhje me këta faktorë. Do
të ishte e thjeshtë të pritet që thënia "Ne përdorim teknologji përparimtare", pa ndonjë veprim
praktik, do të rrisë cilësinë e arsimit. Teknologjitë e informacionit sigurojnë mbledhjen,
përpunimin, prezantimin dhe publikimin e të dhënave në lidhje me arsimin dhe ndihmojnë
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tutorët që të sigurojnë më mirë të gjitha materialet e nevojshme mësimore për aktivitetet
mësimore, të identifikojnë boshllëqet dhe të përshtatin përmbajtjen e këtyre materialeve dhe
qasjen pedagogjike me një grupi të nxënësve/studentëve. Cila është vlera e teknologjive të
informacionit në zhvillimin e studimeve? Disa ekspertë paraqesin argumentet e mëposhtëm:
− Përmirësimi i efikasitetit të procesit të mësimit përmes individualizimit dhe
intensifikimit të tij;
− Miratimi i teknologjive të reja të arsimit dhe zhvendosja nga mësimi pasiv në aktiv lojëra, vizualizimi, modelimi i simulimit, mësimi në distancë etj.
− Mbështetje e informacionit për integrimin e aktiviteteve të ndryshme (teori, hulumtim
dhe praktikë) për të formuar kompetencat e nevojshme;
− Zvogëlimi i varësisë së studentëve nga tutorët e tyre;
− Përmirësimi i cilësisë së vlerësimit të arritjeve mësimore në bazë të një testimi të
bazuar në kompjuter. (Kryukov, 2016)
Disa studime të kryera në Evropë nuk zbuluan ndonjë përmirësim të cilësisë së njohurive në
varësi të kohës së kaluar nga nxënësit në kompjuter/studentët. Vetëm kur zbatimi i
teknologjive të informacionit ka për qëllim zhvillimin e aftësive dhe kompetencave të
studentëve, cilësia e arsimit mund të pritet të rritet. Në fazën e parë, kur investohet në
kompjuterë qëllimi i të cilëve është mësimi i teknologjive të informacionit nga
nxënësit/studentët dhe aftësimin e mësuesve për të përdorur mjete vizuale në klasa, efekti
pozitiv është i dukshëm - në fakt ai konsiston në organizimin e mësimit të shkencave
kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit. Sidoqoftë, investimet në burimet dixhitale
për lëndë të ndryshme, zakonisht nuk kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në rezultatet e të
nxënit. Kjo rezulton në shqetësimin e menaxhimit të institucioneve arsimore pasi ata besojnë
se pa përdorimin efektiv të teknologjisë dixhitale, vlera e tyre nuk është proporcionale me
përpjekjet organizative dhe kostot financiare, dhe veprimtaria e nxënësve dhe mësuesve nuk
drejtohet në efikasitetin arsimor të këtij procesi. Mjedisi i të nxënit, sistemet e testimit të
rrjetit dhe komunikimet elektronike destabilizojnë hierarkinë brenda institucioneve arsimore:
mësuesit pushojnë të jenë burimi i njohurive, ndërsa nxënësit bëhen më pak të varur nga
preferencat dhe pëlqimet personale të mësuesve dhe marrin një mundësi për të studiuar në
çdo kohë, kudo dhe nga çdo mësues. Zhvillimi i mësimit dixhital shkakton probleme
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institucionale, pasi kërkon një lloj të ri të kulturës së informacionit, forma të reja, modele dhe
përmbajtje të arsimit, organizimin e tij dhe zgjidhje teknike. Këto ndryshime parandalojnë
që mësimi dixhital të shndërrohet në një praktikë popullore pedagogjike. Shumica e njerëzve,
veçanërisht mësuesit, janë konservatorë dhe nuk janë të gatshëm të njohin faktin se zbatimi i
teknologjive dixhitale ndryshon kontekstin e të mësuarit. Për të justifikuar këtë pozicion, disa
profesor japin shembuj të dallimeve midis formave ballë për ballë, të shkruar dhe asaj
elektronike si lloje historike të komunikimit masiv. Natyrisht, këto ndryshime çojnë në
shkëmbimin e njohurive të reja. Sidoqoftë, teknologjitë moderne elektronike jo
domosdoshmërisht thjeshtojnë kuptimin dhe pushuan së qeni një drejtimesh (kur një person
jep informacion, dhe të tjerët i marrin). Për shembull, webinars dhe videokonferencat, të cilat
janë praktikuar gjerësisht kohët e fundit, mbështesin variante të ndryshme të komunikimit
dhe ndërveprimit. Sidoqoftë, shumë mësues ende argumentojnë se mësimi dixhital nuk
garanton të njëjtën cilësi si mësimi ballë për ballë. Sidoqoftë, dy rrethana inkurajojnë
optimizmin dhe japin shpresë se institucionet arsimore do të përballen me të ardhmen dhe do
të përfitojnë nga arritjet teknologjike: shfaqja në institucione arsimore të një grupi, të cilët
tashmë zotërojnë aftësi për teknologji të reja arsimore dhe i promovojnë ato, dhe gatishmërinë
e nxënësve për t'i përdorur pajisjet dhe shërbimet dixhitale moderne në punën e tyre.
Për më tepër, numri i përdoruesve të platformave MOOC (tani rreth 20 milion njerëz)
konfirmon dëshirën e njerëzve për të përdorur teknologji moderne dixhitale, gjë që minon
argumentimin e skeptikëve që pretendojnë se mësimi elektronik nuk siguron cilësinë e
nevojshme të arsimit. (Kryukov, 2016)
Rëndësia strategjike e mësimit dixhital justifikohet gjithashtu nga rezultatet e një studimi të
kryer nga Shoqata e Universiteteve Evropiane në Tetor-Dhjetor 2013, i cili përfshinte 249
universitete nga 38 vende. Studimi tregoi se 91% e universiteteve evropiane përdorin
teknologji të përziera të të mësuarit, 82% ofruan kurse online, dhe 40% ofrojnë kurse online
në bashkëpunim me institucione tjera. Në 42% deri 71% të universiteteve (në varësi të
specializimit të tyre) më shumë se 50% e studentëve ishin të angazhuar në forma të ndryshme
të mësimit elektronik. Më shumë se 80% e universiteteve kanë një infrastrukturë të zhvilluar
të të mësuarit elektronik (depo online për materiale mësimore, sisteme të menaxhimit të
mësimit, portale online të studentëve, Wi-Fi, biblioteka online, dhoma kompjuteri dhe
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programe kompjuterike për kurse online). Rreth 12% e universiteteve evropiane zhvillojnë
dhe u ofrojnë përdoruesve platforma MOOC.
Vlen të përmendet se përdorimi i teknologjive dixhitale si burim i inovacionit në arsim është
thelbësisht i kufizuar nga zgjidhjet aktuale teknologjike që mund të ndahen në tre grupe në
varësi të nivelit të potencialit të inovacionit (Tabela 1). (Kryukov, 2016)
Tabela 1: Zgjidhjet teknologjike të përdorura nga institucione arsimore në procesin arsimor.
Tabela .1. Zgjidhjet e teknologjisë të përdorura në institucionet arsimore
Zgjidhjet e teknologjisë

Grupi

Përdorimi i kompjuterëve me softuer aplikativ të grumbulluar në segmente
të veçantë brenda rrjetit LAN i cili është i bazuar dhe centralizuar në server
I

dhe pajisjet e komunikimit; ofrohen shërbime të informacionit për aplikim
të kufizuar (zakonisht e-mail, file services); Qasja në internet organizohet
për studentë dhe mësues. Disa klasa janë të pajisura edhe me pajisje
projektimi.
Të gjithë kompjuterët janë të kombinuar në rrjetin e korporatave të cilët
përdorin vërtetimin e hyrjes në internet. Territori i institucionit pjesërisht
mbulohet me Wi-Fi. Një qendër e të dhënave siguron shërbime

II

informacioni të domosdoshme për procesin e të mësuarit: korporata e- mail
dhe file systems, depoja e materialeve mësimore, sistemi i menaxhimit të
përmbajtjes, fluksi i punës elektronike, planifikimi elektronik, sistemi i
testimit të rrjetit, uebfaqet, transmetimi i videos, etj. Shumica e klasat janë
të pajisura me pajisje multimediale dhe projektuese.
Ekziston një rrjet i korporatave me shumë shërbime dhe me shpejtësi të
lartë e cila ka dhe qendër të të dhënave; zbatohet shpërndarja e

III

automatizuar e burimeve (virtualizimi dhe cloud-based computing). I
gjithë territori i institucionit arsimor mbulohet me Wi-Fi; është krijuar
mjedisi i informacionit të korporatave që lidh të gjitha shërbimet,
aplikacionet, shërbimet dhe platformat; e-mësimi elektronik i bazuar në
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sistemin e menaxhimit të mësimit (LMS) zbatohet në mënyrë aktive. Të
gjitha klasat janë të pajisura me pajisje multimediale dhe projektimi.
Institucionet arsimore që përdorin zgjidhjet teknologjike të Grupit I vështirë se kanë ndonjë
potencial inovacioni dhe nuk zhvillojnë risi në arsim duke shfrytëzuar teknologjitë dixhitale.
Teknologjitë e Grupit II ndihmojnë në zhvillimin e burimeve dixhitale të të mësuarit, por
vetëm zgjidhjet e Grupit III formojnë infrastrukturën inovative të e-mësimit, përmes së cilës
procesi arsimor kryhet "në bazë të informacionit dhe teknologjive të përdorura në programet
arsimore, lehtësirat, si dhe rrjetet e informacionit dhe telekomunikacionit që mundësojnë
transferimin e të dhënave dhe rrjedhimisht ndërveprimin midis studentëve dhe lëndëve
mësimore ”.
Është e qartë, sado të jetë infrastruktura e përsosur e harduerit dhe softuerit, nuk mund të
shërbejë si faktor i zhvillimit efikas të inovacionit në arsim. Efikasiteti i arsimit mund të pritej
vetëm në ato raste kur përdorimi i risive, së pari, ka për qëllim zhvillimin e aftësive dhe
kompetencave të të gjithë pjesëmarrësve, së dyti, kur bazohet në një strategji të zhvilluar mirë
në përputhje me strategjinë kryesore të një institucioni arsimor dhe një kornizë e detajuar
dhe, së treti, kur përmirësimi i vazhdueshëm i bazës së të dhënave për të monitoruar cilësinë
e procesit arsimor. Për të zhvilluar në mënyrë efektive inovacionet e arsimit, institucionet
arsimore duhet të ndërtojnë një model të përqendruar tek nxënësit/studentët, duke marrë
parasysh nevojat e tij / saj personale, njohëse dhe kulturore kur krijojnë shërbimet e
informacionit. Mësimdhënësit duhet të ndalojnë të qenurit bartës të vetëm të njohurive dhe
të bëhen "menaxherë dhe mësimdhënës të të mësuarit që drejtojnë dhe kontrollojnë përpjekjet
e studentëve për të dhënë detyra individuale, duke ofruar burime përkatëse të mësimit, duke
siguruar mësim bashkëpunues, dhe duke u konsultuar personalisht në mjediset e të mësuarit".
(Kryukov, 2016)
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2. TEKNOLOGJITË E VIRTUALIZIMIT NË EDUKIM
Teknologjitë moderne të informacionit (TI) janë duke u bërë pjesë integrale e procesit
arsimor. Ndryshimet që vazhdojnë të ndodhin në TI-së po e përmirësojnë cilësinë e arsimit.
Sidoqoftë, institucioneve arsimore shpesh u mungojnë burimet e TI-së. Një nga zgjidhjet
alternative në botën e IT është teknologjia e virtualizimit e cila ka një ndikim të rëndësishëm
në procesin e mësimdhënies. Teknologjitë e virtualizimit ofrojnë një mënyrë për të zgjeruar
mundësitë e arsimit, veçanërisht në mësimin në distancë, duke siguruar qasje më të lehtë në
materiale mësimore. Mësuesit mund të ofrojnë materiale mësimore ose të ofrojnë kurse të
ndryshme përmes klasave virtuale kurse studentët mund t’i ndjekin ato duke qenë të
pranishëm në klasa ose në shtëpitë e tyre. Sot, institucionet arsimore janë duke përdorur
teknologjinë e virtualizimit për të zvogëluar koston totale të TI-së, për të thjeshtuar
menaxhimin e teknologjive dhe për t'i bërë mjediset në dispozicion praktikisht kudo dhe në
çdo kohë. Sot disa shkolla përdorin teknologji virtuale për të adresuar përparësitë e lidhura
me teknologjitë moderne në shumë kurse të bazuara në IT. Ekzistojnë shumë punime që kanë
zbatuar platforma të virtualizimit në procesin e mësimit. (Regina Miseviciene, 2012)

2.1. Konceptet e virtualizimit
Kompani të ndryshme të IT dhe një grup autorësh ofrojnë koncepte të ndryshme të
virtualizimit. Koncepti i virtualizimit për herë të parë është prezantuar në vitet e 60-ta. Ky
koncept përshkruan se si sisteme të ndryshme operative mund të bashkëjetojnë në një
mainframe kompjuter. Sot koncepti i virtualizimit është zgjeruar gjerësisht. Shumë autorë
bëjnë dallimin midis llojeve të ndryshme të virtualizimit. Qëllimi i këtij punimi është të
hulumtoj se sa zbatohet infrastruktura arsimore në shkollat private duke mbështetur proceset
mësimdhënie mësimnxënie. Ky studim ka të bëjë vetëm me teknologjitë e virtualizimit, që
lidhet me infrastrukturën arsimore: Harduer, Aplikacion dhe Virtualizim të rrjetit.
Tradicionalisht të gjitha komponentët instalohen në sistem, në një kompjuterë të zakonshëm
pa virtualizim (Fig. 3). Të gjitha shtresat e mjediseve kompjuterike, pajisjet harduerike,
sistemet operative, aplikacionet dhe pajisjet memoruese janë statike dhe mbështesin vetëm
zgjidhje specifike. Aplikacionet operojnë direkt në sistemin operativ i cili po ashtu operon
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direkt në pajisjen fizike të kompjuterit. Krijimi i kapaciteteve të reja përfshin konfigurimin e
pajisjeve harduerike, softuerëve dhe interface-ve që mund të jenë të kushtueshme.

Figura .3. Kompjuteri pa virtualizim (Shackleford, 2013)
Përkundrazi, në sistemet me teknologji të virtualizimit të gjithë elementet janë të veçuara dhe
të pavarura logjikisht. Teknologjitë e virtualizimit i ndajnë shtresat e ndryshme njërën nga
tjetra, duke krijuar kështu fleksibilitet më të madh për të shtuar, azhurnuar dhe mbështetur
elementet e infrastrukturës. Në lloji n e dytë (host), softueri i virtualizimit është ndërtuar në
krye të një sistemi operativ host. Struktura rrethuese përbëhet nga pajisje me sistem operativ
host, softuer virtualizimi dhe një seri makinash virtuale (Fig. 4). (Regina Miseviciene, 2012)
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Figura .4. Kompjuteri me virtualizim (Shackleford, 2013)
Kompjuteri host ka një sistem operativ i cili quhet sistemi operativ host. Softueri i
virtualizimit, i cili njihet si hypervisor, është një shtresë softuerësh që funksionon në sistemin
operativ host. Hypervisor abstrakton burimet fizike të kompjuterit host në makina virtuale.
Sistemi operativ host instalohet në makinën virtuale. Kur ky sistem hyn në funksion, çdo VM
kërkon ruajtje. Për ta lejuar këtë, hypervisor siguron një shtresë virtuale harduerike që sistemi
operativ host e sheh si pajisjen e saj. Sistemi operativ pastaj bashkëvepron me harduerin
virtual, i cili sillet si të ishte një pajisje fizike. (Regina Miseviciene, 2012)

2.2. Arkitektura e virtualizimit
Në qendrën e saj, i gjithë virtualizimi paraqet abstraksionin e burimeve kompjuterike nga
shtresa e pajisjes fizike. Në fushën e virtualizimit të serverëve, hosti është platforma
themelore e virtualizimit të serverit që përdoret për të siguruar shtresa virtuale harduerike në
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serverët virtualë. Vizitori virtual (që njihet ndryshe si makina virtuale, ose VM) përmban një
grup skedarësh që përfaqësojnë serverin virtual ose vetë sistemin. Secili prej këtyre skedarëve
shërben për një qëllim specifik në bashkëveprim me softuerin host dhe pajisjen themelore në
të cilën hosti është instaluar. Makinat virtuale mund të vendosen direkt në pajisjen ruajtëse
lokale të hostit ose në një pajisje të ruajtjes në rrjet. Hypervisor është elementi kryesor i
platformës së virtualizimit të serverëve. Shpesh njihet si monitori i makinës virtuale (VMM),
hypervisor është sistemi qendror brenda një infrastrukture virtuale. Ai menaxhon me burimet
themelore harduerike të hostit dhe i trajton të gjitha kërkesat e iniciuara nga sistemin operativ
guest dhe CPU, memoria, pajisjet hyrëse/dalëse dhe burimet e diskut. Ekzistojnë dy lloje të
hipervisorëve:
Hypervisorët e llojit I - janë platforma që funksionojnë dhe instalohen drejtpërdrejt në
pajisjet host. Për këtë arsye, këta hypervisorë shpesh quhen hypervisorë metalik të zhveshur
(bare metal). VM-të ekzekutohen në një nivel "sipër" harduerit, duke lejuar izolim të plotë
përmes softuerit të hypervisorit. Një shembull i këtij lloji të hypervisorit është ESXi i
VMware. Një shembull i këtij lloji të hypervisorit është treguar në Figurën 5. (Shackleford,
2013)

Figura .5. Hypervisor-ët e llojit I (Shackleford, 2013)
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Hypervisorët e llojit II - janë aplikacione të instaluara në një platformë ekzistuese të sistemit
operativ, siç tregohet në Figurën 6. Një shembull i këtij hypervisori do të ishte VMware
Workstation. Për të kuptuar më në thellësi këta hypervisorë dhe çështjet e sigurisë të cilat
janë të ndjeshme për tu kuptuar fillimisht duhet të kuptohen konceptet që lidhen më mënyrën
e funksionimit të arkitekturës së CPU x86.

Figura .6. Hypervisor-ët e llojit II (Shackleford, 2013)
Modet e operimit - Ekzistojnë dy mode të operimit: modi real dhe modi protected. Të gjithë
procesorët modernë x86 futen në modin të vërtetë për pajtueshmëri prapa, por aftësitë aktuale
të procesorit janë brenda modalitetit të mbrojtur, dhe kjo lidhet me nocionin e niveleve të
privatësisë. (Shackleford, 2013)
Nivelet e privilegjit - Për të vizualizuar nivelet e privilegjit, imagjinoni një grup të qarqeve
koncentrike, ku mesi është më i afërti me harduerin dhe unazat e jashtme janë më tej. (Shih
Figurën 7) Unaza e mesme, e njohur si Unaza 0, është më e privilegjuara; softueri i cili
funksionon në këtë nivel ka kontroll të plotë mbi pajisjen themelore të hostit. Unazat tjera
janë emërtuar si Unaza 1 deri Unaza 3 (unaza më e jashtme). Në shumë sisteme operative
moderne, Unaza 0 njihet si modi e mbikëqyrësit (supervisor) dhe është vendi ku zhvillohen

26

të gjitha funksionet integrale të sistemit operativ. Të gjitha funksionet e aplikacionit
zakonisht gjenden në Unazën 3, që zakonisht quhet modi i përdoruesit.

Figura .7. Nivelet e privilegjeve të procesorit x86 (Shackleford, 2013)
Si lidhen nivelet e privilegjeve (unazat) me hipervisorët?
− Hypervisorët e llojit I integrohen me platformën operative dhe kështu funksionon
unaza 0, unaza 1 dhe / ose unaza 2, ndërsa sistemet operative guest funksionojnë në
unazën 3.
− Hypervisorët e llojit II, të dy hipervisorët dhe të ftuarit operojnë brenda Unazës 3 si
aplikacione të dallueshme.
Qëllimi me secilin model të hypervisorit është të lejoni në mënyrë të sigurt që mysafirët të
funksionojnë pa ndikuar në unazën "reale" 0, e cila mund të ndikojë në platformën themelore
të hostit dhe të gjithë mysafirët tjerë. Për ta realizuar këtë, platformat e virtualizimit krijojnë
një shtresë midis të ftuarve dhe unazës reale 0. Në këtë shtresë është hypervizori, ose monitori
i makinerisë virtuale (VMM), i cili paraqet unazën virtuale 0 në VM e ftuar në mënyrë që ata
të mund të bëjnë thirrje standarde në harduer kur kërkojnë memorie, disk, rrjet dhe burime
tjera. Komprometimi i hypervizorit mund të nënkuptojë që sistemi themelor i hostit dhe të
gjithë mysafirët janë të cenueshëm nga ekspozimi ose sulmet. (Shackleford, 2013)

2.3. Përdorimi komercial i virtualizimit
Virtualizimi gjithashtu gjen zbatim në ambiente tregtare. Kjo vjen nga politikat ekzistuese të
bizneseve, të cilat kërkojnë aplikacione të reja që duhet të ekzekutohen në mjedise të izoluara,
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e që gjenden kryesisht në serverë të dedikuar. Për politika të tilla pjesërisht janë përgjegjës
zhvilluesit e softuerëve për serverë. Ata nuk garantojnë që programi i tyre do të funksionojë
në mënyrë korrekte në një mjedis të përbashkët. Pra, në rast të ndonjë ndërveprimi të papritur
midis aplikacioneve të ndryshme, ata nuk mund të japin asnjë garanci ose shërbim. Kështu
që ata inkurajojnë të përdorin serverët e dedikuar. Në këtë rast, zhvilluesi i softuerit nuk ka
nevojë të parashikojë ndonjë konflikt të mundshëm e falë kësaj softueri mund të krijohet
shumë më shpejt. Ky fenomen përshkruhet në literaturë me parimin " një aplikacion, një
server". Kjo qasje rezulton me një rritje të jashtëzakonshme të makinave në një kohë shumë
të shkurtër. Por një rritje e tillë shkakton shumë probleme siç është kostot e mirëmbajtjes,
kostot e pajisjeve, kostot e energjisë elektrike, kërkesat më të mëdha për ftohje të serverëve
etj. Mund të thuhet se kostoja e vërtetë e serverit qëndron në administrimin e tij. Prandaj, sa
më i vogël është numri i serverëve fizikë, aq më i madh është edhe kursimi. Për më tepër,
shumica e këtyre serverëve përdoren prej 5 - 20%. Të dhënat dhe qendrat e serverëve edhe
pse përdoren plotësisht, ato konsumojnë energji elektrike dhe lirojnë nxehtësi 24 orë në ditë.
Por ky nuk është skenari më i keq. Një prej rasteve më të këqija mund të jetë përdorimi i tre
makinave për një projekt (i pari që ekzekutohet aplikacioni, i dyti përdoret për mbrojtje në
rast të dështimit të parit dhe i treti përdoret si një mjedis testimi përpara se të aplikohet ndonjë
ndryshim). Dhe përsëri asnjë prej këtyre makinave nuk përdoret plotësisht, por për shkak të
kërkesave të projektit, ato makina duhet të jenë në dispozicion. Në rastin e përdorimit të
virtualizimit të serverit, një server i vërtetë mund të ndahet në shumë serverë ekzistues
virtualë me sisteme operative të izoluara. Falë kësaj qasje mund të ulet edhe kostoja e po
ashtu mund të shmanget efekti i numrit të rritjes së pajisjeve. Për më tepër, ekzistenca e
shumë serverëve virtualë ju lejon të menaxhoni shumë më lehtë kopjet rezervë të të dhënave,
përmes operacioneve të thjeshta të kopjimit në formën e skedarëve. Kjo lejon rivendosjen
shpejt dhe me lehtësi të çdo sistemi në rast të dështimit të softuerit ose të dështimeve në
pajisjet harduerike. Për më tepër, në rast të dështimit të pajisjeve harduerike mund të lansohet
pothuajse menjëherë sistemi i ri me shërbime i cili funksionon si një sistem i ri virtual në një
makinë tjetër pa pasur ndonjë nevojë që të bëhet modifikimi dhe konfigurimi i serverit. Si
përfundim, virtualizimi zëvendëson shumë serverë të dedikuar me një makinë të vetme.
(Czajkowski, 2009)
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2.4. Teknologjitë e virtualizimit
Virtualizimi ka një numër të përdorimeve të zakonshme, të gjitha të përqendruara rreth
konceptit të teknologjisë e cila përfaqëson një abstraksion nga burimet fizike. Në fakt,
ekzistojnë lloje të ndryshme të virtualizimit për ta bërë atë më pak konfuze duke u përpjekur
që zbatimi i saj të jetë më i lehtë. Brenda secilit lloj ekzistojnë qasje të ndryshme për
përfitimet dhe të metat e saj. Kjo pjesë jep një përshkrim të shkurtër për llojet e ndryshme të
teknologjive të virtualizimit për t'ju informuar dhe për kuptuar më mirë se çka i nevojitet
institucionit arsimor, kompanisë etj. (Golden, 2011)

2.4.1. Virtualizimi i hardware/serverit
Në këtë teknologji, disa serverë të vegjël (server fizik) kombinohen me një server të madh
fizik, duke i mundësuar kështu procesorit të përdoret më me efikasitet dhe efektivitet.
Virtualizimi i harduerit ndahet në tre kategori:
− Virtualizimi i plotë: Në virtualizimin e plotë, VM funksionon në çdo sistem operativ
të mbështetur nga pajisjet harduerike themelore. Virtualizimi i plotë është teknologjia
më e zakonshme e virtualizimit në të cilën procesorët virtualë riprodhojnë operacionet
e CPU-së te makina pritëse. Në këtë teknologji, sistemi pritës nuk është i vetëdijshëm
për versionet tjera të virtualizimit, kështu që ndodh asnjë modifikim nga ky sistem.
Ekzistojnë disa teknologji të virtualizimit si XenServer nga Citrix dhe Xen, KVM nga
RedHat, Virtual Box nga Oracle etj.
− Virtualizimi i pjesshëm: te virtualizimi i pjesshëm, për të funksionuar softueri ai
ka nevojë të modifikohet. (Geeta, 2019)
− Paravirtualizimi: përdor llojin e parë të hypervizor-ëve i cili instalohet në serverin
bare metal, në të njëjtën kohë instalohet edhe një imazh i thjeshtuar i sistemit operativ.
E fundit përdoret për të kontrolluar dhe monitoruar makinat tjera virtuale. Ky lloj i
virtualizimit nuk mbështetet nga të gjitha platformat që gjenden në dispozicion, pasi
kërkon modifikimin e kernel-it të sistemit operativ guest. Kur modifikohet sistemi,
një grup shtesë i API përfshihet në kernel. Mund të funksionojë drejtpërdrejt përmes
tij me pajisjen e serverit, pa pasur konflikte me makinat tjera virtuale. Në këtë rast,
nuk është i nevojshëm përdorimi i sistemit operativ të hostit si ndërmjetës. Si rezultat
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do të zvogëlohet ngarkesa kurse makinat virtuale mund të përdorin burimin fizik në
mënyrë më efektive. (Dmytro Volodymyrovich Ageyev, 2018)

2.4.2. Virtualizimi i rrjetit
Virtualizimi i rrjetit siguron pajisje logjike në softuer në krye të një rrjeti fizik. Pajisjet
virtuale mbështesin ndarjen e pajisjeve hyrëse/dalëse nëpër makinat të shumta virtuale me në
një rrugën serike. Si pjesë e virtualizimit të pajisjeve hyrëse/dalëse, rrjetëzimi në sistemet e
virtualizuara kërkon izolim ndërmjet makinave virtuale dhe makinave fizike. Për dallim nga
pajisja ruajtëse virtuale e cila bazohet në bllok, rrjeti virtualizues bazohet në pako, i cili pret
rrjedhën e paketave të përziera. Monitori i makinës virtuale (VMM) ofron Network Interface
Card (NIC) me emulacion ose para-virtualizim për të ofruar pajisje logjike të rrjetit. Ky hap
shtesë gjeneron degradim të performancës dhe rrit latencën e qasjes në rrjet. Në teknologjitë
e virtualizimit si Xen dhe VMware, udhëzimet e pajisjeve hyrëse/dalëse virtualizohen dhe
menaxhohen nga VMM. Teknika të bazuara në softuer si para-virtualizimi i NIC (përkthimi
i adresës) ose disku i emuluar (përkthimi i instrukcionit) mundësojnë integritetin e mbrojtjes
së të dhënave ndaj pajisjeve hyrëse/dalëse të VMS, por pritet degradim dhe humbje e brezit.
(Lee, 2014)

2.4.3. Virtualizimi i memories
CPU-të x86 përfshijnë një Translation Lookaside Buffer (TLB) dhe Memory Management
Unit (MMU) e cila merret me përkthimin e adresave të memories virtuale në adresat e
memories fizike me tabela faqesh. TLB është një arkë e hartave të përdorura kohët e fundit
nga tabela e faqeve, kurse MMU është një njësi harduerike që përmban shënime në tabelën
e faqeve (PTE) për të hartuar adresën virtuale në adresën fizike. Në mjediset e virtualizuara,
sistemet operative guest nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në memorien e makinës fizike me
këtë rast hyn në punë hypervizor-i i cili ofron një hartografi ndërmjet vendndodhjes fizike të
memories së makinës dhe vendndodhjes fizike të memories guest. Kjo tabelë e faqeve në
hypervizor krijon një përmbysje në virtualizimin e memories sepse tabelat e faqeve duhet të
sinkronizohen me tabelat e faqeve guest kur ndodhin azhurnimet e OS. Kjo përmbledhje e
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hartave të memories me dy nivele mund të zvogëlohet me ndihmën e harduerit, për shembull
Extended Page Tables (EPT) të Intel, ose Rapid Virtualization Indexing (RVI) të AMD. EPT
ose RVI ofron tabela të faqeve që përmbajnë hartografinë midis memories virtuale të
sistemeve operative guest dhe memories fizike të makinës në TLB me një etiketë të veçantë
për makinën virtuale. (Lee, 2014)

2.4.4. Virtualizimi i ruajtjes
Teknologjia e virtualizimit të ruajtjes siguron një mënyrë më të mirë për të menaxhuar
burimet e ruajtjes për infrastrukturën virtuale: është një ndarje logjikisht e disqeve fizike dhe
e kapacitetit lokal të ruajtjes, kështu që kompleksiteti i ruajtjes së diskut fshihet nga sistemet
operative. Kjo teknologji e përmirëson përdorimin e burimeve të ruajtjes, ofron fleksibilitet,
e zvogëlon kohën e menaxhimit si dhe e zvogëlon komplimentimin e infrastrukturës
ekzistuese të ruajtjes. (A. Dinesha H.A, 2011)

2.4.5. Virtualizimi i softuerëve
Ky lloj virtualizimi siguron aftësinë që një sistem kompjuterik të mund të krijoj dhe ekzekutoj
një ose më shumë ambiente virtuale. Virtualizimi i softuerëve përdoret për të lehtësuar
sistemet e tëra kompjuterike dhe për të mundësuar funksionimin e një sistemi operativ guest.
Ekzistojnë tre lloje të virtualizimit të softuerëve: sistemi operativ, virtualizimi i shërbimeve
dhe virtualizimi i aplikacionit. (Geeta, 2019)

2.4.6. Virtualizimi i të dhënave
Te virtualizimi i të dhënave, ne mund të manipulojmë me lehtësi të dhënat me ndonjë detaj
teknik, duke e ditur se ku ndodhet fizikisht dhe si formatohen. Kjo metodë zvogëlon
ngarkesën e punës dhe gabimet e të dhënave. (Geeta, 2019)

2.4.7. Virtualizimi i desktopit
Te kjo metodë e virtualizimit, i gjithë kompjuteri i përdoruesit ekzekuhet në një server
qendror, me një dalje grafike në ekranin e pajisjes së klientit. Kjo metodë njihet ndryshe si
virtualizimi i klientit ose Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
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Përparësi e kësaj qasjeje është se shumë lehtë sistemet e klientëve azhurnohen me update,
patches e kështu me radhë. Kjo për shkak se në vend që të menaxhohen sistemet individuale,
grupet e TI-së mund t'i menaxhojnë këto sisteme në një lokacion të centralizuar. Zhvillimet
e reja në virtualizimin e desktop-it e kanë optimizuar këtë formë të virtualizimit. Në vend që
të ruhet një imazh i desktop-it për secilin përdorues – p.sh. për 4,000 përdorues nevojiten
4,000 imazhe në disk, duke kërkuar kështu shumë memorie për ruajtje, edhe pse shumica e
këtyre imazheve është identik - kjo formë përdor një imazh të vetëm i cili zakonisht klonohet.
Ky klonim zvogëlon jashtëzakonisht shumë madhësinë e ruajtjes dhe e bën virtualizimin e
desktop-it edhe më tërheqës. Virtualizimi i desktop-it shpesh përdor një pajisje të lirë për
shfaqjen dhe bashkëveprimin me përdoruesit fundor. Këto pajisje (thin clients), janë pajisje
të lira të cilat kanë fuqi të vogël llogaritëse dhe memorie ruajtëse lokale. Kjo e zvogëlon
ndjeshëm koston për përdoruesit fundor - hardueri është më pak i kushtueshëm, përdor më
pak energji, kërkon më pak hapësirë memoruese dhe kërkon më pak mbështetje nga help
desk-u. (Golden, 2011)

2.4.8. Kalimi nga kompjuterët personal në Virtual desktop infrastructure
Desktop kompjuterët ose PC-të (përfshirë laptopët dhe tabletët) ofrojnë një ambient
joadekuate për përdorim bashkëkohor, duke përfshirë ruajtjen e kufizuar të hard disqeve,
kohën më të gjatë të furnizimit, stafin e shpërndarë të ndihmës nga IT etj. Në një kontekst ku
hendeku midis burimeve të disponueshme dhe kërkesës për burime të IT po zgjerohet,
departamentet e IT pritet të bëjnë shumë më pak, e virtualizimi i desktopit është opsioni më
i favorshëm për konsolidimin e serverëve duke gjeneruar kursime. Virtualizimi i desktopit
përfshin një strategji përmes së cilës sistemi operativ dhe aplikacionet zhvendosen nga
kompjuteri personal (klient i trashë) në një server. Ekrani i kompjuterit e shfaq imazhin e
desktopit, por në realitet është shell i tij. Klienti paraqet ndërfaqen grafike të përdoruesit
(GUI) dhe komunikimin me serverin në desktop, ndërsa aplikacionet dhe përpunimi aktual
bëhet në server. (Mokwena, 2015)
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2.5. Virtual desktop infrastructure - VDI
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) është e ngjashme me konceptin e llogaritjes së
centralizuar ku përdoruesit lidhen me kompjuterin kryesor përmes terminaleve të cilët nuk
kanë ndonjë kompjuter ose pajisje memoruese. Në mënyrë të ngjashme në një mjedis të
desktop-it virtual, përdoruesi lidhet me serverin përmes klientëve të hollë ose klientëve zero
që i përdorin aftësitë e serverit. Sidoqoftë, përdoruesi merr përvojën e plotë sikur të kishte
një kompjuter personal pasi secili përdorues ruan modelin e tij /saj të sistemit operativ dhe
aplikacioneve, por ky grumbull i programeve ekzekutohet në një makinë virtuale në një
server - të cilin përdoruesit mund ta kenë përmes një klienti të hollë të ngjashëm me një
terminal. Një klient i hollë është një kompjuter ose një program në rrjetet e arkitekturës klientserver i cili varet kryesisht nga serveri qendror për përpunim dhe përqendrohet kryesisht në
përcjelljen e hyrjeve/daljeve ndërmjet përdoruesit dhe serverit në distancë. Kurse në anën
tjetër klienti i trashë e bën shumicën e përpunimeve dhe i kalon vetëm të dhënat për
komunikim dhe ruajtje në server. Për më tepër janë më të sigurt dhe më të lehtë për të
vendosur, menaxhuar dhe mirëmbajtur (sesa homologët e tyre të PC) klientët e hollë
krenohen me jetëgjatësi sepse nuk kanë pjesë lëvizëse, kanë konsum të ulët të energjisë dhe
ruajtje të centralizuar të të dhënave nga serveri. Virtualizimi i desktopit është një zbatim i
konceptit të klientit të hollë dhe përcaktohet si një mjedis kompjuterik në të cilin disa ose të
gjithë përbërësit e sistemit, përfshirë sistemin operativ dhe aplikacionet, qëndrojnë në një
mjedis të mbrojtur, të izoluar nga platformat themelore të harduerit dhe softuerit. Shtresa e
virtualizimit i kontrollon veprimet ndërmjet mjedisit virtual dhe pjesës tjetër të sistemit. Në
thelb, serverët i ruajnë mjediset e desktop-ëve për secilin përdorues dhe e përcjellin rrjedhën
e aplikacioneve dhe sistemeve operative në desktop. Virtualizimi i desktop-it e ndan softuerin
nga hardueri bazë, duke e bërë përdoruesin të pavetëdijshëm dhe pa e shqetësuar se si po
dorëzohet ose nga vjen e dhëna. Virtualizimi e ndan sistemin operativ themelor, aplikacionet
dhe të dhënat nga pajisja e një përdoruesi fundor dhe i zhvendos ato në serverin qendror të
cilët sigurohen dhe të menaxhohen nga qendra. Kjo qasje u lejon përdoruesve të kenë qasje
në "desktopin e tyre virtual" me një përvojë të plotë kompjuterike personale në pajisje dhe
vendndodhje. Virtualizimi i desktopit efikasitetin e merr përmes një mjedisi të centralizuar
përpunimi dhe e bashkon atë me fleksibilitetin dhe lehtësinë e përdorimit që gjendet në një
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kompjuter tradicional. Është koncepti i izolimit të një shembulli logjik të sistemit operativ
nga klienti që përdoret për të hyrë në të. Ekzistojnë disa modele konceptuale të virtualizimit
të desktopit, të cilat mund të ndahen në dy kategori duke u bazuar në faktin nëse ekzekutimi
i sistemit operativ është lokalisht ose në distancë. Është e rëndësishme të theksohet se jo të
gjitha format e virtualizimit të desktopit përfshijnë përdorimin e makinave virtuale që çojnë
në përdorim më efikas të burimeve të llogaritjes, si në aspektin e konsumit të energjisë, ashtu
edhe në efikasitetin e kostos. Format e virtualizimit të desktopit të bazuara në host kërkojnë
që përdoruesit të shikojnë dhe të bashkëveprojnë me desktopët e tyre në një rrjet duke
përdorur një protokoll të ekranit në distancë. Meqenëse përpunimi zhvillohet në një server,
pajisjet e klientit mund të jenë klientë të hollë, zero klientë, telefona inteligjentë dhe tabletë.
Llojet e virtualizimit të desktopit të bazuar në klient kërkojnë që përpunimi të ndodhë në
pajisjen lokale; por nuk është i mundur përdorimi i klientëve të hollë, klientëve zero dhe
pajisjeve mobile. (Shalabh Agarwal, 2014)

2.6. Arkitektura e VDI-së
Në përgjithësi, shumica e arkitekturave VDI përmbajnë disa elemente të zakonshme siç janë:
− VDI clients – fillon prej klientëve të thjeshtë siç është Remote Desktop Protocol
(RDP) në Windows dhe multiplatforma Virtual Network Computing (VNC), deri te
ato më komplekse, siç janë VMware View Client, Citrix Receiver dhe Remote
Administration Tools për Hyper -V.
− VDI security servers/gateways - Prania e një porte të veçantë të sigurisë VDI ose
serveri varet nga produktet dhe lloji i arkitekturës që do të vendoset. Kur vendosen,
ato përdoren për të menaxhuar lidhje të sigurta (për shembull: përmes SSL) dhe
veprimet e autorizimit të përdoruesit. Shumicën e kohës, këta serverë do të zbatojnë
një larmi politikash për imazhet e desktopit të bazuara në identitetin e përdoruesve
dhe vendndodhjes së tyre. (Shackleford, 2013)
− VDI connection brokers - Është elementi më aktiv i zbatimit të VDI. Ai trajton të
gjitha lidhjet me platformat e virtualizimit që nuk arrihen direkt nga përdoruesi.
Ndërmjetësuesit e lidhjes menaxhojnë çdo kërkesë për imazhin e desktopit dhe
kontrollojnë se cilët kompjuterë u janë caktuar përdoruesve. Kur arkitektura përdor
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serverin e sigurisë, ndërmjetësuesi i lidhjes do të bashkëpunojë me këtë sistem duke
i marr politikat e kërkuara të tij për të aplikuar për vendosjen e desktopit.
Ndërmjetësuesit e lidhjes gjithashtu menaxhojnë "jetëgjatësinë" e çdo desktopi. Disa
makina virtuale mund të jenë statike, ku përdoruesit mund të hyjnë në një mjedis të
përhershëm të tyre. Të tjerat mund të jenë jetëshkurtra, kur ato mbështeten nga një
imazh i vendosur që thjesht harton Active Direktory e një përdoruesi, të dhënat e të
cilit ruhen në një disk të përbashkët, dhe më pas imazhi shkatërrohet pas çdo
përdorimi. Kjo gjë përcaktohet në kohë reale nga ndërmjetësuesi i lidhjes, i cili më
pas shpërndan imazhin e duhur te përdoruesi i cili e kërkon atë.
− VDI hypervisors and storage – Arkitekturat VDI përdorin një seri hipervisorësh që
ekzekutojnë makina të shumta virtuale të desktopit, si dhe në zbatimin e ruajtjes së të
dhënave në një shkallë të gjerë dhe formate të ndryshme që hostet mund të përdorin.
Zbatimi i VDI përdor disa shabllone, ashtu që shumica e VM-ve do të rrjedhin nga
një ose më shumë modele të cilat gjithashtu ruhen në një SAN ose NAS.
Arkitekturë e VDI-së e cila përfshin këto elemente është paraqitur në Figurën 8.
(Shackleford, 2013)
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Figura .8. Pjesët e arkitekturës së VDI-së (Shackleford, 2013)
Si duhet ekipet e sigurisë të hartojnë një arkitekturë e cila ka sigurinë e duhur? Faza e parë e
zbatimit të sigurt të VDI është të vendoset se cilat produkte të VDI do të përdoren. Ekzistojnë
dy gjëra te të cilat duhet të përqendrohemi gjatë fazës fillestare të planifikimit dhe vlerësimit:
− User-speciﬁc use cases – para zbatimit të VDI, projektuesi i saj duhet të ketë kujdes
dhe të marr shembuj të ndryshëm para se institucioni duhet të plotësojë blerjen e
gjërave të nevojshme për zbatimit e VDI-së. Disa përdorues mund të kenë nevojë për
mjedise ose pajisje shumë të specializuara që imazhet VDI nuk e mbështesin lehtë
ose aspak. Pas kësaj projektuesi duhet të vlerësoj vendndodhjen nga e cila përdoruesit
do të hyjnë në kompjuterë të cilët mund të bëjnë ndryshime në lidhje me akordimin e
performancës. Mos harroni për ndjeshmërinë e të dhënave dhe nivelet e klasifikimit
këtu! Kjo do t’i ndihmojë projektuesit të përcaktojnë nëse VDI ka kuptim.
− Product features - Veçoritë e sigurisë brenda produkteve të ndryshme duhet të
vlerësohen në kontekstin e asaj që janë identifikuar me rastin e përdorimit. Për
shembull, nëse VDI duhet të mbështesë shumë përdorues të cilët janë në distancë,
duke i ndihmuar kështu projektuesit të krijoj një platformë VDI e cila ka veçori të
sigurisë për klientët fundor.
Në fazën tjetër të zbatimit të VDI, ekipet e TI-së do të duhet të përcaktojnë karakteristikat
specifike të desktopëve të përdoruesve.
Ekzistojnë zgjedhje të shumta operacionale, duke filluar nga sistemet operative e deri te
aplikacionet e instaluara e çka është e rëndësishme duhet të sigurohet që zhvillohen kërkesat
e performancës dhe përputhshmërisë. Për ekipet e sigurisë, një nga gjërat më integrale për tu
parë duhet të jetë cikli jetësor i makinave virtualë të desktopit. Siç u përmend më herët,
ekzistojnë dy lloje kryesore të desktopëve VDI që mund të vendosen - disku i përhershëm
dhe desktopi i përkohshëm:
− Persistent disk - Disku i përhershëm është një imazh i desktop-it i ngjashëm me
desktop-in tradicional. Disku është në dispozicion për përdoruesit dhe arrihet çdo herë
që ata kyçen.
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− Ephemeral desktop humb sa herë që klienti del nga llogaria. Ato sigurohen vetëm
kur një përdorues kërkon një të tillë, kredencialet e përdoruesit shfrytëzohen për të
hartuar disqet e ruajtjes dhe veçoritë tjera në desktop, sipas nevojës.
Të dy llojet e desktopit mund të ekzistojnë njëkohësisht në një mjedis të VDI, por ato duhet
të hartëzohen për tu përdorur. Për përdoruesit në distancë preferohet përdorimi i ephemeral
desktop të cilët lidhen nga lokacione jo të besueshme në internet përmes një rrjeti virtual
privat (VPN) sepse kjo ju lejon të minimizoni potencialin për infektime të vazhdueshme
(malware) që vijnë nga sistemet e këtyre përdoruesve. Pas kësaj, siguria duhet të vërtetojë
nëse mjetet dhe kontrollet ekzistuese të sigurisë do të integrohen me zgjidhjen VDI. Gjatë
kësaj faze, ekipet e IT mund të përfshijnë llojet e mëposhtme të zgjidhjeve dhe opsioneve të
sigurisë:
− Kontrollet e rrjetit, kontrollet e qasjes lokale dhe mekanizmat e autorizimit
− Platformat Single Sign-On (SSO) dhe Identity Access Management (IAM)
− Agjentët e sigurisë të bazuar në host sikur (antivirusi) dhe / ose sistemet e zbulimit të
ndërhyrjeve të bazuara në host
Kjo nuk është një listë e plotë, por këto do të jenë shqetësimet që lidhen me trafikun në dhe
nga mjedisi VDI, vërtetimin dhe autorizimin e përdoruesit për qasje në imazhet e desktopit
dhe vendosjen e politikave të sigurisë. Gjithashtu duhet të kihet parasysh cilat janë ndikimet
e performancës në imazhet virtuale të desktopit, të lidhura me mjetet lokale të sigurisë.
Kjo pikë nuk mund të mbivlerësohet; shumë nga mjetet ekzistuese të sigurisë për desktop
(veçanërisht antivirusi) mund ta kalojnë një mjedis VDI nëse nuk planifikohet dhe testohet
siç duhet. Mjete më të reja si VMware vShield Endpoint dhe mjetet si VM-aware nga McAfee
(MOVE) dhe Trend Micro mund të funksionojnë më mirë. Faza e fundit e hartimit të
arkitekturës së sigurisë për VDI është zbatimi i kontrolleve të sigurisë për mjedisin VDI. Me
sa duket shqetësimi më i madh do të jetë Network Access Control për trafikun brenda dhe
jashtë mjedisit VDI. Për të zbatuar një IP adresë të fortë në një numër vendesh rreth mjedisit
VDI, duhet të merren parasysh disa kondita:
− Perimetri i Firewall-ëve duhet të ketë kontroll të hyrjes nga përdoruesit në distancë
brenda mjedisit VDI, megjithëse disa (ose shumica) e kësaj mund të trajtohen nga
VPN.
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− Firewall-ët fizik duhet të aktivizohen midis grupeve VDI me ndjeshmëri të ndryshme,
megjithëse ﬁrewalls virtual mund të jenë të dobishëm në krijimin e niveleve të
ndryshme të segmentimit të brendshëm.
− Firewall-ët duhet të vendosen dhe aktivizohen ndërmjet mjedisit VDI dhe aktiveve
prodhuese në të cilat do të qasen imazhet e desktopit. Një prej rekomandimeve është
ruajtja e rregullave ndërmjet ndërmjetuesit të lidhjeve dhe imazheve VDI dhe
ndërmjet ndërmjetuesit të lidhjes dhe prodhimit të subnets.
Po ashtu duhet mund të rishikohen dhe vlerësohen kontrollet e sigurisë në lidhje me sjelljen
e përdoruesve. Disa nga kontrollet dhe politikat e sigurisë do të konfigurohen në nivelin e
përdoruesve, dhe disa do të konfigurohen dhe kontrollohen në nivelin e ndërmjetësuesit të
lidhjes VDI ose ndoshta edhe në nivelet e hypervisor/menaxhimit. Në përgjithësi, shumica e
kontrolleve të sigurisë të përqendruara te përdoruesit e produkteve VDI kanë të bëjnë me
politikat e përdoruesve. (Shackleford, 2013)

2.7. Specifikimi i laboratorëve kompjuterik
Kompjuterët në laboratorë kanë karakteristikat e tyre; analiza dhe të kuptuarit e tyre na lejon
të kuptojmë aftësinë për të përshtatur VDI në një mjedis të tillë. Le të përpiqemi të
përshkruajmë këto specifika.
1. Shumica e klasave përdorin të njëjtën konfigurim softuerësh (paketa Office + softuer
specifik për klasat e ndryshme si Matematika, paketa Visual Studio, paketat grafike etj.).
2. Për disa nga lëndët më të avancuara, nevojitet një konfigurim specifik (zakonisht
kërkohen kompjuterë më të fuqishëm) kryesisht në rastin e konfigurimeve ku baza e të
dhënave është e instaluar. Kjo situatë zgjidhet duke ndarë laboratorët e specializuar ose
aftësinë për të drejtuar sisteme të ndryshme gjatë ngritjes së sistemeve (sisteme të ndara
me konfigurim të ndryshëm në ndarje të ndryshme të diskut).
3. Është e dëshirueshme që çdo student që hyn në kurs të ketë një “makinë të pastër” pa
skedarë ose pa ndryshime konfigurimesh që studenti i mëparshëm mund të linte.
4. Parimi kryesor është se të gjithë kompjuterët në laborator kanë saktësisht të njëjtën
konfigurim të softuerit.
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5. Një nga problemet kryesore të administratorëve janë konfigurimit e bëra nga studentët.
Përkundër kufizimeve që mund të vendosen në Windows, ky sistem ka ende shumë
boshllëqe që studentët e zgjuar përdorin për të treguar aftësitë e tyre (për shembull duke
ndryshuar sfondin e desktopit, instalimin e shtesave në shfletues etj). Nga ana tjetër,
revokimi i lejes shkakton probleme me azhurnimin e softuerit, ose driver-ët (p.sh. driverët për USB sticks).
6. Shumica e studentëve kryejnë detyra të thjeshta (p.sh. duke punuar në Excel) me të
cilat përdorimi i CPU mbetet në 5-10% për 90% të kohës.
Kështu që ne përmbledhim disa nga implikimet që rrjedhin nga këto vrojtime. Kërkon kohë
dhe është e lodhshme për administratorët që të mirëmbajnë një numër laboratorësh (në
formën e një PC) dhe studentët të cilët vazhdojnë të bëjnë ndryshime të vazhdueshme, të cilët
pak a shumë i modifikojnë kompjuterët me qëllim konfigurimin standard të sistemit operativ
ose aplikacionit. Sigurisht, ky konsumim i kohës e rrit sasinë e programeve të administratorit,
të cilët kalojnë gjysmën e kohës së tyre duke kryer të njëjtat detyra, shpesh të panevojshme.
Sigurisht, ekzistojnë vegla administrative që ju lejojnë të automatizoni një pjesë të veprimeve
(Active Directory, automatizimi i instalimit të softuerëve dhe veglave tjera), por këtu shfaqen
vështirësi të reja:
− administratorët që punojnë në kolegje dhe universitete nuk janë shumë të aftë në
zbatimin e zgjidhjeve të reja,
− mjetet për të automatizuar vendosjen e programeve kompjuterike shpesh kërkojnë që
administratorët ta kryejnë këtë proces megjithatë (jo të gjitha programet mund të
instalohen automatikisht dhe mund të kërkojnë rishkrimin e instalimit në "msi").
Për më tepër, ekzistojnë një numër aktivitetesh të cilat nuk mund të automatizohen dhe
kërkojnë ndërhyrje, siç është rikuperimi i sistemit, riparimi i njësive të dëmtuara, etj.
Gjithashtu, duhet të analizojmë pikën e dytë të kësaj karakteristike. Të dy variantet e
përshkruara janë joefikase dhe të rënda në praktikë. Krijimi i laboratorëve të specializuar
shkakton vështirësi në ndarjen dhe caktimin e klasave dhe çon në menaxhim jooptimal të
kohës së përdorimit të këtyre laboratorëve, ose në probleme me disponueshmërinë e tyre.
Opsioni i dytë i cili përdoret shpesh (konfigurimet shumë-sistemore) është më efikas, por
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kërkon rifillimin e kompjuterëve para klasave, i cili në praktikë mund të zgjasë deri në pesë
minuta dhe më pas të kërkojë një rifillim tjetër. (Chrobak P. , 2014)

2.8. Përfitimet ekonomike të zbatimit të VDI-së
Modeli organizativ do të ishte që një nxënës posedon një kompjuter në klasë i cili ka të
instaluar një sistem operativ të bashkëngjitur me aplikacionet që i duhen gjatë orëve të
mësimit, dhe i cili mund të bëj në kompjuter atë që dëshiron (në disa raste ka privilegje
administrative). Pastaj pas mbarimit të kursit, ky sistem mund të fshihet dhe të zëvendësohet
me një të ri. Pikërisht kjo mundësi mund të arrihet duke zëvendësuar kompjuterët tradicional
me arkitekturën e VDI-së dhe pajisjet fundore në klasën e "zero klientit". Sidoqoftë, të gjithë
këta faktor janë vetëm hyrje në ndryshimin e modelit organizativ për mirëmbajtjen e
laboratorëve. Ne do të përqendrohemi në përfitimet ekonomike dhe do të tregojmë se cilat
janë kursimet që do t'u japin mundësi institucioneve të menaxhojnë më efektivisht buxhetin
e tyre në fushën e IT.
Shpenzimet e mirëmbajtjes së administratës - zbatimi i arkitekturës së VDI-së mund të
thjeshtojë ndjeshëm procesin e administrimit dhe mirëmbajtjen e laboratorëve dhe
kompjuterëve workstation. Në vitet e '90 në një mjedis punë supozohet se një post
administrativ kishte mbështetje për rreth 50 stacioneve punuese. Me kalimin e kohës dhe
gamën e zgjeruar të mjeteve për të automatizuar proceset administrative, sot supozohet se një
administrator mbështet rreth 500 ose më shumë stacione pune. Specifikimi i VDI-së në
vetvete nënkupton që, nëse keni 100 ose 500 stacione punuese, për mirëmbajtjen e
laboratorëve dhe zbatimin e kërkesës, nevojitet ½ e punës së një administratori. Metoda e
shpërndarjes dhe planifikimit të tij tashmë është në duart e menaxhimit të institucionit.
Kostot e operimit - një terminal tipik i integruar me një LED monitor i bërë me teknologjinë
“zero klient” konsumon mesatarisht 40-50W energji elektrike, që është ¼ e konsumit të një
stacioni tipik punues (i cili konsumon rreth 200W me monitor). Sigurisht, infrastruktura e
VDI-së përfshin një seri serverësh dhe një grup disqesh, kështu që mesatarja e rezultateve
për një shembull tipik të dhjetë laboratorëve me 30 karrige, supozohet një kursim i energjisë
elektrike rreth 50%.
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Kostot e zëvendësimit të pajisjeve - koha mesatare e amortizimit të një stacioni punues
supozohet të jetë tre vjet, kurse në institucione arsimore kjo kohë vlerësohet në pesë vjet.
Prodhuesit e pajisjeve të VDI-së tregojnë një nga përparësitë e VDI-së është se periudha e
amortizimit të një klienti që përdor VDI-në është dy herë më e gjatë në krahasim me një
stacion tipik punues. Çelësi është fakti që terminali VDI nuk ka në vetvete ndonjë përbërës
që përcakton vjetërsimin e pajisjes. Pra, nuk ka procesor ose kartelë grafike që do të jetë e
ngadaltë, nuk ka disk që mund të dështoj, nuk do të mbingarkohet RAM etj. Të gjitha këto
pajisje fizike gjenden në serverë; për aq kohë sa terminali nuk prishet natyrshëm në procesin
e vjetërsimin e elektronikës ose ekranit, nuk ka nevojë të zëvendësohet. Terminalet e VDIsë nuk kanë pjesë mekanike, p.sh ventilatorë kështu që treguesi MTBF (Koha mesatare e
dështimeve) është rreth 70000 orë, që është një vlerë më shumë se dyfishi i një stacioni tipik
punues 30000 orë). Duhet të theksohet se kostoja e vetëm e një terminali VDI është rreth ¼
më e vogël se kostoja e një kompjuteri mesatar të vendosur në laborator.
Kostot e licencimit - me përdorimin e VDI-së duhet të blejmë licencë shtesë për softuer
virtualizimi dhe licencë speciale për Windows desktop. Meqenëse çmimet ndryshojnë mjaft
shpejt e me të edhe licencimi, atëherë secili skenar do të kërkojë një analizë të veçantë.
(Chrobak P. , 2014)

2.9. Përfitimet teknike të zbatimit të VDI-së
Përshkrimi i mëtejshëm i funksionalitetit bazohet në VMware Horizon View, megjithatë,
zgjidhja e Microsoft ofron funksionim të ngjashëm. Sigurisht që zgjidhjet e bazuara në
VMware aktualisht konsiderohen më të avancuara teknologjikisht, megjithatë, kjo metodë
është e kushtueshme, nëse përveç kësaj institucioni arsimor ka aftësinë e zbatimit të licencuar
nën Aleancën Akademike MSDN (ose një program tjetër) megjithatë zgjidhja e Microsoft
mund të zvogëlojë ndjeshëm kostot e licencimit e kështu edhe zbatimin e saj. Infrastruktura
e VDI-së u siguron administratorëve të IT në institucionet e arsimit një mjedis efikas dhe të
qëndrueshëm për administrimin e laboratorëve, automatizimin e një numri procesesh dhe
përmirësimin e besueshmërisë. Aspektet kryesore që përmirësojnë punën e administratorëve
janë:
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Zbatimi dhe mirëmbajtja qendrore e sistemeve virtuale - administratori përgatit një
imazh të sistemit (njihet si imazhi i artë) i cili është vetëm për lexim, ndërsa çdo klonim i
imazhit dhe krijimi i sistemit virtual nuk do të kopjojë të gjithë imazhin. Sistemi lexon të
dhëna nga imazhi i artë dhe të gjitha ndryshimet e bëra në sistemin virtual ruhen në të
ashtuquajturat imazhe të klonimit të lidhur. Kursimi i hapësirës është relativisht i lartë dhe
rritet me rritjen e numrit të vendeve të punës. Ky proces është paraqitur në figurën më poshtë.
Në këtë figurë bëhet krahasimi i vëllimit të hapësirës në disk për pesë desktop virtual, duke
u siguruar që secila nga perspektivat e imazheve që ruajnë 1 GB të dhëna për nevojat e veta,
ndërsa vëllimi i imazhit të artë është 20 GB (shiko fig. 9, 10). Sigurisht, imazhet në hapësirën
"klonimi i lidhur" do të rriten automatikisht gjatë shkrimit të të dhënave të reja deri në arritjen
e vlerës maksimale (që përcaktohet nga administratori). (Chrobak P. , 2014)

Figura .9. Ndarja klasike e disqeve virtuale (Chrobak P. , 2014)
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Figura .10. Teknikat ‘imazhi i artë’ dhe ‘klonimi i lidhur’ (Chrobak P. , 2014)
Për shembullin e dhënë kursimi i hapësirës së diskut është 75% dhe do të rritet në procesin e
rritjes së stacioneve të punës. Sigurisht, kjo teknikë kërkon një disk mjaft të shpejtë i cili e
ruan imazhin e artë. Ky imazh ose të dhënat mund të ruhen në SSD disqe. Përdorimi i një
teknologjie të tillë i jep një përfitim shtesë laboratorëve, përkatësisht freskimin e shpejtë të
sistemeve virtuale. Teknologjia "klonimi i lidhur" është veçanërisht e dobishme në këto
mjedise.
Këtu ekzistojnë shumë makina të njëjta virtuale duke lejuar kursime të mëdha që lidhen me
hapësirën e diskut. Për shembull, me 100 makina të njëjta virtuale ku secila prej tyre merr
hapësirë 20GB dhe "klonimi i lidhur" do të ishte në nivelin e kursimeve që arrin 1 GB mund
të kursejmë pothuajse 18 herë më shumë hapësirë në disqe (makina 20 GB x100 = 2TB dhe
100 x 1 GB + 20 GB = 120 GB). Vlerësoni hapësirën e kërkuar (për parametra të ngjashëm
20 GB – përdoret një hapësirë 1 GB "lidhje e klonuar" është treguar në Figurën 11. Figura
tregon kërkesat e vlerësuara të kapacitetit të ruajtjes së diskut (në GB) në varësi të sasisë së
të njëjtave sisteme virtuale. (Chrobak P. , 2014)
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Figura .11. Hapësira e nevojshme për sistemet virtuale (Chrobak P. , 2014)
Rifreskimi i menjëhershëm i sistemeve virtuale - një nga implikimet e imazheve të sistemit
është fakti që nëse sistemi operativ virtual i lexon të dhënat (të dhëna që mund vetëm të
lexohen) nga imazhi dhe i ruan të gjitha ndryshimet në një klon të lidhur, atëherë fshirja e të
dhënave në atë vend do të rikthehet menjëherë imazhi i pastër i sistemit operativ figura 12.
Sistemi automatikisht e shkëput sesionin e përdoruesit pas 15 minutash i cili është jo aktiv
dhe e rifreskon imazhin e sistemit virtual, i cili e rikthen atë në gjendjen fillestare (ky proces
kërkon disa sekonda për secilin sistem).
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Figura .12. Rifreskimi i konfigurimit të sistemit operativ virtual (Chrobak P. , 2014)
Vazhdimësia e funksionimit të laboratorit - përdoruesi nuk mund të konfigurojë asnjë
parametër i cili e prish vazhdimësinë e funksionimit të terminaleve. Megjithatë sistemi virtual
do të funksionoj dhe do të pastrohet menjëherë pa marr parasysh se a i ndryshohen
parametrat, bëhet ndonjë konfigurim etj nga nxënësit.
Politikat e sigurisë - është i mundur instalimi i një antivirusi qendror për sisteme virtuale
individuale ose duke hequr dorë nga antivirusi në vendet e punës, duke u bazuar në supozimin
se kompjuterët do të rikthehen në gjendjen fillestare edhe nëse hakohen. Përveç kësaj, mjedisi
i VDI-së ofron karakteristika shtesë që ju lejojnë të: balanconi ngarkesën (lëvizja e sistemeve
virtuale te serverët e tjerë në grumbull), ndal serverët që janë të ngarkuar me të dhëna të lehta
e shumë më tepër. (Chrobak P. , 2014)
Përfitimet e zbatimit të teknologjisë së virtualizimit të desktopit në mjediset e arsimit
përfshijnë aftësinë për të vendosur aplikacione të shumta, të cilat mund të bien ndesh me një
desktop tradicional, në një imazh të vetëm. Për më tepër, përdorimi i klientëve zero mund të
sjellë kursime të energjisë dhe të zvogëlojë kostot fizike të zëvendësimit të desktopit.
Desktop-ët e virtualizuar mund të dërgohen te pajisje të shumta, veçanërisht në laptop-ë
personal të nxënësve/studentëve. Sidoqoftë, ka shumë përfitime të virtualizimit të desktopit,
megjithatë ka edhe shumë barriera për zbatim. (Artur Rot, 2018)
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2.10. Llojet e imazheve te VDI
Imazhi i diskut virtual është imazhi i një hard disk virtual ose diskut logjik i cili lidhet me një
makinë virtuale. Përdoret në mjediset e virtualizimit për të krijuar një kopje të
hapësirës/diskut të caktuar për një ose më shumë makina virtuale. (Miroslav Cvetanovski,
2017)

2.10.1. Imazhi i klonimit të plotë
Klonimi i plotë është një kopje e pavarur e një makinerie virtuale që nuk ndan asgjë me
makinën virtuale amë pas operacionit të klonimit. Funksionimi i vazhdueshëm i një klonimi
të plotë është plotësisht i ndarë nga makina virtuale amë. (Miroslav Cvetanovski, 2017)

2.10.2. Imazhi i klonimit të lidhur
Klonimi i lidhur është një kopje e një makine virtuale që ndan disqet virtuale me makinën
virtuale amë në mënyrë të vazhdueshme. Kjo ruan hapësirën e diskut dhe lejon që makina të
shumta virtuale të përdorin të njëjtin instalim softuerik. (Miroslav Cvetanovski, 2017)

2.10.3. Dallimi ndërmjet klonimit të plotë dhe klonimit të lidhur
Klonimi i plotë është një makinë e pavarur virtuale, e cila nuk ka nevojë që të ketë qasje në
hapësirën memoruese amë.
Kurse klonimi i lidhur duhet të ketë qasje të vazhdueshme te (imazhi i artë/ master). Nëse
klonimi nuk është i lidhur me këtë imazh atëherë ai është i pa aftë të funksionoj. Klonimi i
lidhur bëhet nga një imazh dhe ruhet në një vend të paravendosur për ruajtje të të dhënave.
Të gjithë skedarët në dispozicion të këtij imazhi në momentin e paraqitjes në ekran mbeten
të disponueshëm për klonimin e lidhur. Ndryshimet e vazhdueshme në diskun virtual të
imazhit nuk ndikojnë në klonimin e lidhur, dhe anasjelltas ndryshimet në diskun e klonimin
e lidhur nuk ndikojnë tek imazhi në diskun virtual. (Miroslav Cvetanovski, 2017)

2.10.4. Përfitimet e klonimit të plotë
Klonimi i plotë nuk kërkon lidhje të vazhdueshme me makinën virtuale amë. Performanca e
përgjithshme e këtij klonimi është e njëjtë me makinën virtuale e cila nuk është klonuar
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asnjëherë, ndërsa klonimi i lidhur e degradon performancën për një ruajtje të garantuar në
hapësirën e diskut. Nëse përqendrohemi te performanca, atëherë preferohet klonimi i plotë.
(Miroslav Cvetanovski, 2017)

2.10.5. Përfitimet e klonimit të lidhur
Klonimi i plotë mund të zgjasë disa minuta nëse skedarët janë të mëdhenj. Klonimi i lidhur
ul pengesat për krijimin e makinave të reja virtuale, duke iu mundësuar krijimin e makinave
virtuale unike me lehtësi dhe shpejtësi. Një përfitim tjetër i klonimit të lidhur është që është
i lehtë për t’u shpërndarë. Nëse një grup përdoruesish duhet të përdorin të njëjtat disqe
virtuale, atëherë përdoruesit lehtë mund të kalojnë nëpër klone me referenca në ato disqe
virtuale. Për shembull, ekipi mbështetës mund të riprodhojë një bug në një klon të lidhur dhe
pastaj e dërgon klonimin e lidhur për zhvillim. Kjo është e realizueshme vetëm kur një
makinë virtuale nuk ka madhësi në gigabajt. (Miroslav Cvetanovski, 2017)

2.11. Virtualizimi i desktopit përmes modelit të dedikuar
Ka disa përparësi që lidhen me këtë model të virtualizimit. Kryesori është që i lejon
përdoruesit të kenë kontroll të plotë në PC-të e tyre. Kjo çon në rritjen e produktivitetit.
Desktop-i është më shumë se një pjesë e mekanizmit. Ai pasqyron përdoruesin dhe stilin e tij
/ saj të punës. Desktop-ët e dedikuar lejojnë përdoruesit të konfigurojnë kompjuterët e tyre
që të punojnë më me efikasitet. Për shembull, disa punëtorë pëlqejnë të personalizojnë
desktop-ët e tyre për lehtësimin e navigimit, qasjen në skedarë dhe ristartimin e sistemit kur
është e nevojshme. Me fjalë tjera, modeli i dedikuar njihet ndryshe si parametrat e
përhershme. Përdoruesit i ndahet një desktop i dedikuar i cili ruan të gjithë skedarët,
aplikacionet dhe parametra e tyre ndërmjet sesioneve. Desktop-i caktohet statistikisht në
momentin kur përdoruesi lidhet për herë të parë. Duhet të nënvizohet fakti që ky parametër
mbështet desktop-in offline ku termi ʺofflineʺ tregon gjendjen e shkëputur. Me fjalë tjera,
termi Offline është kushti për të qenë i aftë, por i cili nuk lidhet me një rrjet kompjuterësh
ose pajisje tjera. Ky term përdoret shpesh për të përshkruar dikë që ka aftësinë të lidhet në
internet, por që aktualisht nuk është i lidhur me të. Në këtë rast, desktopi offline është
shkarkimi i një desktop virtual të koduar në pajisjen e klientit lokal, ku sistemi operativ,
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aplikacionet dhe të dhënat mund të arrihen me ose pa një lidhje rrjeti. Çdo ndryshim
sinkronizohet në bazën e të dhënave në momentin e kyçjes së pajisjet në rrjet. (Mouyabi,
2013)

2.12. Përdoruesit të përkohshëm i caktohet një makinë nga grumbulli i makinave
virtuale të cilat janë në dispozicion
Dallimi kryesor ndërmjet desktop-it të përhershëm dhe desktop-it të përkohshëm është se
desktop-ët e përhershëm mund të përmbajnë një disk të dytë virtual në të cilin zhvendoset
dosja ‘Documents and settings’. Në këtë rast të dhënat e përdoruesit vendosen në mënyrë
efektive në një disk tjetër, pra në rast se një administrator vendos të caktojë një imazh për një
përdorues, të gjitha të dhënat e përdoruesit në dosjen ‘Documents and Settings’ akoma do të
jenë të disponueshme. Administratori i cakton përdoruesit ndonjë desktop i cili gjendet i
disponueshëm në një grumbull makinash virtuale, dhe i cili mund të ndryshojë ndërmjet
sesioneve. Ky lloj i desktop-it caktohet në mënyrë dinamike sa herë që lidhet një përdorues.
Mangësi e këtij desktop-i është që nuk e mbështet desktop-in offline. (Mouyabi, 2013)

2.13. Vështrim i përgjithshëm i teknologjive të VDI-së
VMware, Microsoft dhe Citrix kanë pjesën të tregut për virtualizimin e desktopit të shprehur
në përqindje: 47%, 24% dhe 8%. Ne do të përqendrohemi në teknologjitë VDI bazuar në
hypervisorët nga të tre shitësit. Me qëllim të rritjes së tregut të vendosjes së VDI, VMware,
Microsoft dhe Citrix i kanë botuar disa letra të cilat tregojnë pikat e forta të produkteve të
tyre dhe pikat e dobëta të homologëve të tyre. Në vazhdim do të flasim për të tre llojet.
(Tsaedu, 2015)

2.13.1. VMware Horizon View
VMware Horizon View është një platformë e VDI-së nga VMware Inc. që ofron desktop
virtual dhe aplikacion virtual të gjitha në një. VMware Horizon View mbështet dy lloje të
protokolleve Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) dhe PC over IP (PCoIP)). PCoIP
është më e mirë për lidhje me brez të lartë ndërmjet klientëve të hollë dhe desktopëve virtual.
Kjo ofron audio dhe video transmetim me definicion të lartë dhe transferim grafik me
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rezolucion të lartë pa ndërprerje. Nga ana tjetër, RDP mund të përdoret për lidhje me brez të
gjerë. Administratorët e sistemit mund të lejojnë që përdoruesit fundor të zgjedhin protokollin
që iu përshtatet më mirë. VMware Horizon View ka komponente shtesë të cilët ofrojnë
menaxhimin e lidhjes, sigurimin dhe vërtetimin. Figura 13 tregon një shembull të skenarit të
vendosjes së VDI ku dikush mund të inspektojë rolet e secilës komponent shtesë si View
Agent, View Client, View Connection Server, View Portal, View Administrator, View
Composer, View Transfer Server dhe vCenter Server. (Tsaedu, 2015)

Figura .13. Një shembull i mjedisi VMware Horizon View (Chrobak P. , 2014)

2.13.2. Citrix VDI on a box
Citrix VDI in a Box është një softuer tjetër që garon me VMware Horizon View. Ky softuer
ofron zgjidhje virtuale të desktopit dhe ka karakteristika të integruara të tilla si ndërmjetësues
në lidhje, sigurim i desktopit, menaxhim i profilit të përdoruesit dhe balancim i ngarkesave.
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Komponentët dhe softueri paketohen në pajisje virtuale që mund të funksionojnë në serverët
standardë të industrisë. Sipas Citrix, edhe pse VDI in a Box funksionon në XenServer me
performancë më të lartë, është e rëndësishme të përmendet se ajo ekzekutohet gjithashtu në
të dy platformat VMware vSphere dhe Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V. Ky softuer
mbështet protokollet e lidhjes HDX dhe RDP ku i pari përdor gjerësi të lartë të brezit kurse
e dyta gjerësi të ulët të brezit. VDI in a Box mbështet gjithashtu DirectX3D. (Tsaedu, 2015)

2.13.3. VDI duke përdorur Windows Server 2012R2
Shërbimet e desktopit në distancë (RDS) është një nga rolet e serverit që shtohet në një
Windows Server 2012R2, në mënyrë që të zgjerojë aftësitë e serverit për t'ju siguruar
përdoruesve qasje në distancë në desktop brenda rrjetit të korporatave ose përmes internetit.
Desktop-ët mund të jenë fizikë ose virtualë. Në të vërtetë, RDS mund të konfigurohet dhe
ekzekutohet në një nga format e mëposhtme: Desktop-ët e bazuar në makina virtuale ku
përdoruesit hyjnë në desktop-ët virtual në distancë (VDI) dhe e dyta janë desktop-ët e bazuar
në sesion. Desktop-i i bazuar në sesion lejon përdoruesit në distancë të lidhen me seancat e
desktop-it ose programet RemoteApp që ekzekutohen në Remote Desktop Session Host
(RDSH). Disa nga veçoritë e reja në versionin e fundit të Windows serverit, Windows Server
2012R2 përfshijnë:
− Rilidhje e shpejtë - Shpejtësia e rilidhjes është përmirësuar
− Përshtatja e ekranit dinamik. Rezolucioni i ekranit në desktop-in në distancë do të
ndryshohet dinamikisht me rezolucionin e pajisjes së klientit.
− Përmirësimi i kompresimit dhe përdorimi i brezit. Duke përdorur një kodues më të
mirë, arrihet raporti më i lartë i kompresimit. Kjo nga ana tjetër siguron përdorim më
të mirë të gjerësisë së brezit. Sot përmbajtja e videos në WAN mund të kompresohet
deri në 50% krahasuar me kompresimin e ngjashëm në versionin e mëparshëm të
serverit Windows, Windows Server 2012.
− Përvoja e përmirësuar në RemoteApp. (Tsaedu, 2015)
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2.14. Mangësitë kryesore, kufizimet dhe sfidat e teknologjisë VDI-së
Përpos përparësive të përdorimit të VDI-së ekzistojnë edhe disa mangësi që kanë të bëjnë me
përdorimin e kësaj infrastrukture.
− Kostoja fillestare e pajisjes VDI tejkalon koston e blerjes së PC-ve të reja për
institucionet arsimore. Ekzistojnë shumë pajisje të cilat janë të nevojshme për t’i blerë
para dhe pas zbatimit të kësaj infrastrukture. Një çështje tjetër, e cila parandalon
institucionet të përdorin VDI, është çmimi afatgjatë.
− Sistemi i VDI-së rrezikohet nga ndryshime të cilat mund të jenë më të kushtueshme
dhe me kostot e paparashikuara.
− Softueri dhe aplikacionet e specializuara kërkojnë modifikime ose parametra të
veçantë të cilat janë shumë të vështira për tu virtualizuar dhe disa prej tyre zakonisht
nuk janë në gjendje të jenë virtualizuara.
− Licencimi i softuerit është i ndryshëm me teknologjinë VDI dhe ka kosto të lartë,
kështu që institucionet duhet të marrin në konsideratë mënyrën e duhur të licencimit.
− Duket se është praktike të administrohet dhe mirëmbahet më lehtë hardueri dhe
softueri falë teknologjisë VDI, megjithatë sistemet VDI kërkojnë staf të angazhuar të
IT-së.
− Zbatimi i teknologjisë VDI kërkon trajnim fillestar për përdoruesit, ata duhet të
mësojnë për mënyrën e përdorimit të kësaj teknologjie, funksionalitetin dhe
operacionet e saj, të punojnë me ndërfaqe të ndryshme dhe me zgjidhje të ndryshme
për zgjidhjen e problemeve.
− VDI është dinamike dhe kjo mund të shkaktojë probleme për sistemin. Varësia nga
pjesa harduerike bie nga hardueri, por sulmet e softuerit janë më të mundshme. Në
vazhdim, izolimi i problemeve është më i vështirë dhe shanset e sulmeve rriten.
Ekzistojnë gjithashtu shumë sfida që lidhen me teknologjinë VDI. Sfidat kryesore përfshijnë
çështjet vijuese:
− Infrastruktura komplekse është e vështirë për tu planifikuar, konfiguruar, menaxhuar
dhe mirëmbajtur.
− Qasja globale e cila mund të jetë e paparashikueshme bazuar në afërsinë e
përdoruesve për shkak të gjerësisë së brezit të rrjetit dhe vonesës së papranueshme.
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− Zbatimi i VDI-së merr kohë dhe muaj planifikimi, testimi dhe skenim të
infrastrukturës.
− VDI mund të komplikojë licencimin dhe mbështetjen e softuerit, sepse disa
marrëveshje licencimi dhe mbështetje nuk lejojnë që softueri të ndahet midis pajisjeve
ose përdoruesve të shumtë.
Mbështetja e VDI në lidhjen e rrjetit paraqet një sfidë tjetër. Përdoruesit nuk mund të hyjnë
në tryezat e tyre virtuale pa një lidhje rrjeti dhe lidhja e dobët mund të pengojnë performancën
e desktopit. Ky problem është veçanërisht i zakonshëm me aplikacione me grafikë dhe
programe tjera me kërkesa të larta për përpunim. Megjithëse sistemet e përdorura për
laboratorë nuk janë të nevojshme të kenë grafik të veçantë, administratorët duhet të jenë të
vetëdijshëm se transmetimi në kohë reale i mostrave të shumta të videos mund të shkaktojë
probleme te performanca për të gjithë sistemin e zgjidhjes VDI. (Artur Rot, 2018)
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3. METODOLOGJIA
Ky hulumtim është bërë në një institucion të arsimit parauniversitar konkretisht në sektorin
privat. Mostrat e hulumtimit janë ndarë në dy kategori, stafin menaxhues të shkollës dhe
mësimdhënësit e këtij institucioni. Numri i pyetjeve të përgjithshme të cilat janë përdorur në
këtë anketim janë gjithsej 10, ku 5 pyetjet e para kanë të bëjnë me perceptimin e stafit të
shkollës me infrastrukturën e VDI-së, kurse pyetjet tjera kanë të bëjnë me zbatimin e saj në
praktikë. Në këtë anketim numri i anketuesve ka qenë 90.
Gjatë këtij punimi janë përdorur dy metoda kualitative dhe kuantitative. Tek metoda
kualitative sipas disa anketave të zhvilluara të anketuarit e disa institucioneve nëpër botë e
konsideronin VDI-në si metodën më të mirë për të ndërlidhur botën fizike me atë virtuale për
përmirësimin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
Kurse në anketimin e zhvilluar në institucionin tonë për dallim nga institucionet e arsimit
parauniversitar në shtetet të ndryshme, përdorimi i VDI-së është momentalisht i pazbatuar
për arsye të ndryshme qofshin ato ekonomike apo teknike.
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4. REZULTATET
Pyetjet e anketës së zhvilluar janë konfidenciale dhe janë përdorur vetëm për qëllime studimi.
1. Institucioni jonë ka një infrastrukturë të qartë dhe logjikisht të zhvilluar për
teknologjinë e VDI-së?

Figura .14. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a ka institucioni infrastrukturë për
zbatim të VDI-së

Në pyetjen se a ka institucioni infrastrukturë për zbatim të VDI-së janë përgjigjur gjithsej 90
anketues. 36.7% e të anketuarve pajtohen plotësisht që institucioni ka infrastrukturë të qartë
dhe logjikisht të zhvilluar për zbatim të VDI-së, 41.1% e të anketuarve pajtohen, 16.7% e të
anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 5.6% e të anketuarve nuk
pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.

2. Institucioni jonë e sheh teknologjinë e VDI-së si një mundësi të re?
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Figura .15. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se si institucioni e sheh VDI-në si një
mundësi të re

Në pyetjen se si institucioni jonë e sheh VDI-në si një mundësi të re janë përgjigjur gjithsej
90 anketues. 37.8% e të anketuarve pajtohen plotësisht që VDI mund të jetë një infrastrukturë
e re e cila mund të zbatohet në praktikë, 48.9% e të anketuarve pajtohen, 12.2% e të
anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 1.1% e të anketuarve nuk
pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.

3. Institucioni jonë e sheh teknologjinë digjitale si një kërcënim?
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Figura .16. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se si institucioni e sheh teknologjinë si një
kërcënim

Në pyetjen se si institucioni jonë e sheh teknologjinë digjitale si një kërcënim janë përgjigjën
gjithsej 90 anketues. 1.1% e të anketuarve pajtohen plotësisht që teknologjia digjitale është
një kërcënim për institucionin, 30% e të anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe
në fund 68.9% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.

4. Jam e kënaqur me reagimin aktual të shkollës sonë për infrastrukturën e VDI-së?
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Figura .17. Raporti statistikor lidhur me reagimin e shkollës sonë për infrastrukturën e
VDI-së

Në pyetjen lidhur me reagimin e shkollës sonë për infrastrukturën e VDI-së u përgjigjën 90
anketues. 30.0% e të anketuarve pajtohen plotësisht lidhur me reagimin e shkollës për
zbatimin e VDI-së në praktikë, 51.1% e të anketuarve pajtohen, 17.8% e të anketuarve
pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 1.1% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht
për pyetjen e dhënë.

5. Shkolla jonë është e gatshme për tu përshtatur me infrastrukturën e VDI-së?
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Figura .18. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a është e gatshme shkolla për ta
përshtatur infrastrukturën e VDI-së

Në pyetjen lidhur me reagimin se a është e gatshme shkolla për ta përshtatur infrastrukturën
e VDI-së u përgjigjën 90 anketues. 51.1% e të anketuarve pajtohen plotësisht lidhur me
reagimin e shkollës për ta përshtatur VDI-në në praktikë, 33.3% e të anketuarve pajtohen,
12.2% e të anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 3.3% e të anketuarve
nuk pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.

6. Shkolla jonë nuk është ende mjaftueshëm e përgatitur për tu ballafaquar me sfidat
e VDI-së?
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Figura .19. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a është shkolla mjaftueshëm e
përgatitur për tu ballafaquar me sfidat e VDI-së

Në pyetjen lidhur me reagimin se a është shkolla mjaftueshëm e përgatitur për tu ballafaquar
me sfidat e VDI-së u përgjigjën 90 anketues. 2.2% e të anketuarve pajtohen plotësisht lidhur
me reagimin e shkollës për tu ballafaquar me sfidat e VDI-së, 16.7% e të anketuarve pajtohen,
36.7% e të anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 44.4% e të anketuarve
nuk pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.

7. Vlerësimi i nxënësve do të jetë real nëse shfrytëzohet infrastruktura e VDI-së?
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Figura .20. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a është do të jetë vlerësimi real nëse
shfrytëzohet infrastruktura e VDI-së

Në pyetjen se a mendoni se a do të jetë vlerësimi real i nxënësve nëse shfrytëzohet
infrastruktura e VDI-së u përgjigjën 90 anketues. 28.9% e të anketuarve pajtohen plotësisht
që vlerësimi i nxënësve do të jetë real nëse shfrytëzohet infrastruktura e VDI-së, 47.8% e të
anketuarve pajtohen, 21.1% e të anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund
2.2% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.
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8. Mësimdhënësit e shkollës sonë mendojnë se kjo formë do të kishte ndikim pozitiv?

Figura .21. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se çfarë mendimi kanë mësimdhënësit për
këtë formë të vlerësimit

Në pyetjen se çfarë mendimi kanë mësimdhënësit për këtë formë të vlerësimit u përgjigjën
90 anketues. 46.7% e të anketuarve pajtohen plotësisht lidhur me këtë formë të vlerësimit e
cila ka ndikim pozitiv te nxënësit, 38.9% e të anketuarve pajtohen, 12.2% e të anketuarve
pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 2.2% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht
për pyetjen e dhënë.
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9. Cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies do të rregullohet duke përdorur
teknologjinë e VDI-së?

Figura .22. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a do ta rris zbatimi i VDI-së cilësinë e
mësimdhënies dhe mësimnxënies

Në pyetjen se a do ta rris zbatimit i VDI-së cilësinë e mësimdhënies u përgjigjën 90 anketues.
40.0% e të anketuarve pajtohen plotësisht lidhur me zbatimin e VDI-së e cila e rrit cilësinë e
mësimdhënies dhe mësimnxënies, 40.0% e të anketuarve pajtohen, 18.9% e të anketuarve
pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund 1.1% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht
për pyetjen e dhënë.
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10. Mësimdhënësit e shkollës sonë mendojnë se kjo formë do të nxit kurreshtjen dhe
mësimi do të bëhet më atraktiv dhe i lehtë?

Figura .23. Raporti statistikor lidhur me pyetjen se a janë në gjendje anketuesit të
përcaktojnë se a ka nxit kurreshtjen mësimi do të bëhet më atraktiv dhe i lehtë

Në pyetjen se a janë në gjendje anketuesit të përcaktojnë se a ka nxitje dhe kurreshtje të
mësimdhënies përmes VDI-së u përgjigjën 90 anketues. 44.4% e të anketuarve pajtohen
plotësisht që zbatimi i VDI-mund të ketë nxitje dhe kurreshtje të mësimit , 42.2% e të
anketuarve pajtohen, 11.1% e të anketuarve pajtohen pjesërisht me këtë pyetje si dhe në fund
2.2% e të anketuarve nuk pajtohen plotësisht për pyetjen e dhënë.
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4.1. Interpretimi i rezultateve të korelacionit
Korrelacioni është një analizë e ndryshueshme që mat fuqinë e shoqërimit midis dy
variablave dhe drejtimin e marrëdhënies. Matet me koeficientin e korrelacionit. Një
korrelacion i përsosur pozitiv tregon që koeficienti i korrelacionit është saktësisht 1.
Ne kemi përodur programin për llogaritje të analizës së të dhenave me SPSS dhe kemi
shfaqur disa hipoteza të ngritura dhe korelacionet ndërmjet tyre.
Tabela .2. Korelacioni ndërmjet variablave
1. Infrastruktura
2. Mundësia
3. Kërcënimi
4. Reagimi
5. Gatishmëria
6. Sfidat
7. Nxënësit
8. Mësimdhënësit
9. Cilësia
10. Kureshtja

1

2

3

4

.182
-.178
.344**
.156

-.044
.302**
.263*

-.077
-.157

.266*

-.078
.013
.067
.087
.148

-.172
.247*
.247**
.008
-.151

.228*
-.036
-.163
.135
-.184

-.077
.174
.171
.101
-.127

5

-.129
.154
.283**
.110
.103

6

-.025
.010
.108
.067

7

.326**
.210*
.204

8

.058
.165

9

10

.228*

Shënim:. N= 90. *p<.05; ** p<.01
Burimi: Llogaritje autoriale

Hipoteza I
H0: Nëse zbatohet një infrastrukturë e tillë do të rritet dukshëm dhe në mënyrë cilësore
niveli i mësimdhënies dhe mësim-nxënies, refuzohet.
HA: Nëse zbatohet një infrastrukturë e tillë nuk do të rritet dukshëm dhe në mënyrë cilësore
niveli i mësimdhënies dhe mësim-nxënies, pranohet.
Nga rezultatet, mund të themi se:
-

Zbatimi i infrastrukturës dhe cilësia e mësimdhënies dhe mësim-nxënies kanë një
lidhje lineare statistikisht jo të rëndësishme (r= .87, p > 0.414)

-

Drejtimi i marrëdhënies është pozitive ( d.m.th., zbatimi i infrastrukturës dhe cilësia
e mësimdhënies dhe mësim-nxënies kanë ndërlidhje pozitive), që do të thotë se këto

64

variabla do të rritën së bashku ( d.m.th., zbatimi i infrastrukturës ndikon në cilësinë e
mësimdhënies dhe mësim-nxënies).
Me ketë mund të konkludojmë që në rast të zbatimit të infrastrukturës do të ndikojë
pozitivisht në cilësinë e mësimdhënies dhe mësim- nxënies por nuk është e rëndësishme
statistikisht, atëherë H0: Nëse zbatohet një infrastrukturë e tillë do të rritet dukshëm dhe në
mënyrë cilësore niveli i mësimdhënies dhe mësim-nxënies, refuzohet dhe HA: Nëse zbatohet
një infrastrukturë e tillë nuk do të rritet dukshëm dhe në mënyrë cilësore niveli i
mësimdhënies dhe mësim-nxënies, pranohet.

Hipoteza II
H0: Pasi që mësimdhënësit janë informuar për këtë infrastrukturë ata mendojnë si e tillë do
të ketë ndikim pozitiv te nxënësit, pranohet
HA: Pasi që mësimdhënësit janë informuar për këtë infrastrukturë ata mendojnë si e tillë nuk
do të ketë ndikim pozitiv te nxënësit, refuzohet.
Nga rezultatet, mund të themi se:
-

Mësimdhënësit mendojnë që infrastruktura që do të ndikojë pozitivisht tek nxënësit
kanë një lidhje lineare statistikisht të rëndësishme ( r=0.326**, p< 0.002)

-

Drejtimi i marrëdhënies është pozitive ( d.m.th, infrastruktura dhe ndikimi i saj tek
nxënësit kanë ndërlidhje pozitive ), që do të thotë se këto variabla do të rriten së
bashku ( d.m.th, zbatimi i infrastrukturës do të ndikojë në rritjen e përformancës së
nxënëseve sipas mendimit të mësimdhënëseve).

Me ketë mund të konkludojmë që në rast të zbatimit të infrastrukturës sipas mësimdhënëseve
kjo do të ndikojë pozitivisht tek nxënësit, atëherë H0: Pasi që mësimdhënësit janë informuar
për këtë infrastrukturë ata mendojnë si e tillë do të ketë ndikim pozitiv te nxënësit, pranohet
dhe HA: Pasi që mësimdhënësit janë informuar për këtë infrastrukturë ata mendojnë si e tillë
nuk do të ketë ndikim pozitiv te nxënësit, refuzohet.
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Hipoteza III
H0: Pas ata janë informuar me mënyrën e përdorimit të kësaj infrastrukture ata janë të pajtimit
që kjo insfratrukrurë do ta nxis kureshtjen e nxënësve dhe mendojnë që do të jetë më e
suksesshme se metodat klasike, refuzohet.
H1: Pas ata janë informuar me mënyrën e përdorimit të kësaj infrastrukture ata janë të pajtimit
që kjo insfratrukrurë do ta nxis kureshtjen e nxënësve dhe mendojnë që nuk do të jetë më e
suksesshme se metodat klasike, pranohet.
Nga rezultatet, mund të themi se:
-

Mësimdhënësit mendojnë që infrastruktura do të nxisë kureshtjen e nxënësve kanë
një lidhje lineare statistikisht jo të rëndësishme ( r=0.148, p>0.164)

-

Drejtimi i marrëdhënies është pozitivie ( d.m.th, infrastruktura do të rritë kureshtjen
e nxënëseve), që do të thotë se këto variabla do të rriten së bashku ( d.m.th, zbatimi
i infrastrukturës do të ndikojë në nxitjen e kureshtjes së nxënëseve).

Me ketë mund të konkludojmë që në rast të zbatimit të infrastrukturës sipas mësimdhënëseve
kjo do të ndikojë pozitivisht tek nxitja e kureshtjes së nxënëseve, atëherë Ho: Pas ata janë
informuar me mënyrën e përdorimit të kësaj infrastrukture ata janë të pajtimit që kjo
infrastrukturë do ta nxis kureshtjen e nxënësve dhe mendojnë që do të jetë më e suksesshme
se metodat klasike, refuzohet dhe HA: Pas ata janë informuar me mënyrën e përdorimit të
kësaj infrastrukture ata janë të pajtimit që kjo infrastrukturë do ta nxis kureshtjen e nxënësve
dhe mendojnë që nuk do të jetë më e suksesshme se metodat klasike, pranohet.
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5. PËRFUNDIME DHE PUNA NË TË ARDHMEN
− A do të rritet cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies nëse shfrytëzohet
infrastruktura e VDI-së?
− A mendojnë mësimdhënësit që kjo formë do të kishte ndikim pozitiv te nxënësit në
aspektin e mësimdhënies dhe mësimnxënies?
− A mendojnë mësimdhënësit që vlerësimi do të ishte real nëse zbatohet VDI?

Përfundimet kryesore
− Infrastruktura e VDI-së ka fuqinë të transformojë mësimdhënien dhe mësimnxënien.
Kjo infrastrukturë mund të rrisë cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
− Institucionet arsimore përballen me sfida unike kur bëhet fjalë për zbatimin e VDI.
Në mënyrë tipike, rrjetet të cilat i përdorin nxënësit ndahen nga rrjetet e stafit dhe
institucioneve - diçka që kërkon një sistem të menaxhimit për tu trajtuar në të
ardhmen.
− Problemet me të cilat përballen institucionet arsimore për zbatimin e VDI-së janë:
mungesa e ligjeve, mos njohja e kësaj infrastrukture, mungesë e planifikimeve
strategjike për këtë teknologji, mungesa e buxhetit dhe e stafit profesional të IT-së i
cili rekomandon ndryshimet e nevojshme për zbatimin e kësaj infrastrukture.
− Për të zbatuar infrastrukturën e VDI-së kërkohen profesionistë të cilët mund të
menaxhojnë me të. Një nga përfitimet e VDI-së është që këta profesionistë të
përqendrohen në iniciativa tjera sepse menaxhimi dhe mirëmbajtja e përdoruesve
fundor është i centralizuar dhe ndryshimet dhe azhurnimet bëhen në grupe dhe fakti
që ata nuk kanë pse të prekin fizikisht harduerin e përdoruesve fundor për ndonjë
konfigurim u kursen atyre kohë.
− Përparësi tjetër e VDI-së është rritja e produktivitetit për stafin e IT-së. Nëse
personelit të IT-së i kërkohet që qindra kompjuterëve t’ju instalohet një softuer i ri
ose t’ju azhurnohet i gjithë sistemit operativ në mënyrë manuale, kjo kërkon shumë
kohë dhe e gjitha duhet të bëhet fizikisht. Por me zbatimin e VDI-së të gjitha këto
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mund të bëhen brenda një periudhe të shkurtër kohore e këtë duke e bërë vetëm në
qendër të sistemit duke përfituar në kohë dhe kosto.
− Mësimdhënësit në Kosovë, nuk kanë njohuri për VDI-në, dhe si të tillë ata kanë
shumë nevojë për shumë përkrahje në përdorimin e kësaj teknologjie.

Puna në të ardhmen
− MASHT, institucionet e arsimit dhe akterët tjerë, duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë
burimet e të mësuarit që mishërojnë fleksibilitetin dhe fuqinë e teknologjisë për të
krijuar sisteme të drejta dhe të arritshme të të mësuarit që bëjnë të mundur mësimin
kudo dhe gjatë gjithë kohës për të gjithë nxënësit, duke përdorur sistemin tradicional
të mësimdhënies dhe atë nga distanca përmes teknologjisë.
− MASHT, institucionet e arsimit dhe akterë tjerë, duhet të bëjnë inventarizimin dhe
përafrimin e të gjitha burimeve të teknologjisë mësimore me rezultatet e synuara
arsimore. Duke përdorur këtë inventar, ata duhet të dokumentojnë të gjitha rrugët e
mundshme të nxënësve për ekspertizë, të tilla si kombinime të të mësuarit zyrtar dhe
joformal, të mësuarit të përzier dhe të mësuarit në distancë.
− Duhet të krijohet një staf i profesorëve të cilët përdorin VDI-në për të rritur aftësitë e
tyre e cila i mundëson atyre të krijojnë aktivitete që përmirësojnë të mësuarit dhe
mësimdhënien, vlerësimin dhe praktikat udhëzuese.
− Duhet të përdoret VDI për t'u siguruar të gjithë nxënësve qasje në internet në
mësimdhënie efektive dhe në mundësi më të mira për të mësuar.
− Duhet të vendosen lidhje të qarta të planifikimit strategjik midis niveleve të ndryshme
të shtetit, universitetit, shkollës dhe të lidhen e të mbështeten nga VDI për të
përmirësuar të mësuarit.
− Duhet të zhvillohen modele dhe plane financimi për zbatim të qëndrueshëm të VDI.
− Duhet të rishikohen praktikat, politikat dhe rregulloret për të siguruar mbrojtjen e
privatësisë dhe informacionit ndërsa mundësohet një model vlerësimi i cili përfshin
mbledhjen dhe ndarjen e vazhdueshme të të dhënave.
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− Duhet të krijohet një sistem i integruar për hartimin dhe zbatimin e vlerësimeve të
vlefshme, të besueshme dhe me kosto efektive të aspekteve komplekse të ekspertizës
dhe kompetencave të shekullit 21.
− Duhet të kryhet kërkim për të eksploruar sesi teknologjitë e vlerësimit si simulimet,
mjediset e bashkëpunimit, botët virtuale, lojërat etj. mund të përdoren për të
angazhuar dhe motivuar nxënësit gjatë vlerësimit të aftësive komplekse.

69

6. REFERENCAT
A. Dinesha H.A, B. DR.V.K Agrawal. "Virtualization Technologies and Techniques in
Education Learning Applications." World Academy of Science, Engineering and Technology
59 (2011): 984-991.
Artur Rot, Pawel Chrobak. "Benefits, Limitations and Costs of IT Infrastructure
Virtualization in the Academic Environment." International Conference on Software
Technologies, ICSOFT 13th (2018): 1-8.
Chrobak, Paweł. Design of Modern of Academic Laboratories based on VDI Infrastructure.
Poland: Wrocław University of Economics, 2014.
Chrobak, Pawel. "Implementation of Virtual Desktop Infrastructure in academic
laboratories." Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and
Information Systems (2014): 1139–1146.
Czajkowski, Andrzej. Virtualization as a Support Tool for Teaching of the Information
Technologies at Higher Education Level. MSc degree. Poland, 2009.
Dmytro Volodymyrovich Ageyev, Oleg Bondarenko, Tamara Radivilova. "Classification of
Existing Virtualization Methods Used in Telecommunication Networks." International
Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT) IEEE 9th
(2018): 1-5.
Geeta, Shiva Prakash. "Role of Virtualization Techniques in Cloud Computing
Environment." Advances in Computer Communication and Computational Sciences,
Advances in Intelligent Systems and Computing 760 (2019): 439-449.
Golden, Bernard. Virtualization for Dummies. Indiana: Wiley Publishing, Inc., Indianapolis,
2011.
Kryukov, Vladimir. "Digital Technologies as Education Innovation at Universities." Journal
of Internet Banking and Commerce (2016): 2-19.
Lee, Hyungro. Virtualization Basics: Understanding Techniques and Fundamentals.
Indiana: School of Informatics and Computing, Indiana University 815 E 10th St.
Bloomington, IN 47408, 2014.
70

Ma, Josef Kuo-Hsun. The Inequality of Digital Learning among Students in Rich and Poor.
Phd Thesis. Connecticut, 2017.
Mentor Hamiti, Blerim Reka. "Teaching with Technology." Procedia - Social and
Behavioral Sciences (2012): 1171-1176.
Miroslav Cvetanovski, Petar Bjeljac, Igor Zečević, Ines Perišić. "All memory linked clone
Virtual Desktop Infrastructure as a ﬂexible, high performance, durable and hardware efﬁcient
temporary learning environment." Conference: XVI International Scientific – Professional
Symposium INFOTEH®-JAHORINA (2017): 1-6.
Mohamed K. Watfa, Vincent A. Udoh, Said M. Al Abdulsalam. "An Educational
Virtualization Infrastructure." International Conference on Cloud Computing (2016): 12-21.
Mokwena, Sello. "Factors Inﬂuencing the Adoption of Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
Within the South African Banking Sector." The African Journal of Information and
Communication (2015): 123-129.
Mouyabi, Jordan Seke Mboungou.”Virtual Desktops in Institutions of Higher Education
Using VMware View." International Journal of Communications (IJC) (2013): 1-11.
Mushtaq, Muhammad. "Analysis of Management Structures of Private Sector Schools in
Punjab." International Journal of Asian Social Science (2014): 499-509.
Nnaekwe, Uchenna Kingsley, Ugwu, Patience. "The Concept and Application of ICT to
Teaching/Learning Process." International Research Journal of Mathematics, Engineering
and IT (2019): 10-22.
Regina Miseviciene, Danute Ambraziene, Raimundas Tuminauskas, Nerijus Pazereckas.
"Educational Infrastructure using Virtualization Technologies: Experience at Kaunas
University of Technology." Informatics in Education (2012): 227-270.
Salavati, Sadaf. Use of Digital Technologies in Education. Sweden: Linnaeus University
Press, 351 95 Växjö, 2016.
Shackleford, Dave. Virtualization Security. Indiana: John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis,
2013.

71

Shalabh Agarwal, Rana Biswas, Asoke Nath. "Virtual Desktop Infrastructure in Higher
Education Institution : Energy Efficiency as an application of Green Computing." Fourth
International Conference on Communication Systems and Network Technologies (2014):
601-605.
Stocchetti, Matteo. Media and Education in the Digital Age. Berlin: Internationaler Verlag
der Wissenschaften, 2014.
Tong, Yijie. Analysis of a Secure Virtual Desktop Infrastructure System. MSc Thesis. New
Zealand, 2014.
Tsaedu, Samuel Berhe. Implementation of Virtual Desktop Infrastructure for Educational
Purposes. MSc Thesis. Oslo, 2015.

72

7. SHTOJCA
1. Autorizimi paraprakë për anketuesit

I/E nderuar,
Qëllimi i këtij hulumtimi është që të bëhet një analizë specifike për përdorimin e teknologjisë
nga mësimdhënësit dhe rolin që ka teknologjia në mësimdhënie. Ky hulumtim mbështetet në
të dhëna që do të sigurohen duke shfrytëzuar anketimin e përgatitur për ju si mësimdhënës.
Ky anketim do të përdoret për të marr opinionet e juaja për burimet teknologjike që i përdorni
si dhe nevojën për t’i përdorur këto burime në mësimdhënie si në shkolla ashtu edhe nga
distanca. Prandaj, përgjigjet e juaja do tё luajnë një rol të rëndësishëm për të përpiluar një
hulumtim cilësor dhe për të ardhur në konkluzione sa më reale. Plotësimi i pyetësorit bëhet
në një periudhë prej 5-10 minuta.

Ju siguroj se të dhënat do të kenë anonimitet të plotë dhe do të përdoren vetëm për
qëllime kërkimore të këtij hulumtimi.
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1. Pyetësori i hulumtimit
Seksioni 1: Përdorimi i teknologjisë se VDI-së në arsim
Pyetjet në këtë pjesë kanë të bëjnë me përdorimin e infrastrukturës së VDI-së. Ju lutem lexoni
me kujdes çdo pjesë duke i përcaktuar rëndësinë që i jepni secilës prej pyetjeve e duke
rrumbullakuar përgjigjen që ju mendoni se është e drejtë dhe e saktë.

Udhëzues vlerësimesh

Niveli i aftësisë

Niveli i rëndësisë

1. Dobët

1. Dobët

2. Adekuat

2. Mesatar

3. Fort

3. I lartë
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1. Institucioni jonë ka një infrastrukturë të qartë dhe logjikisht të zhvilluar për
teknologjinë e VDI-së?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
2. Institucioni jonë e sheh teknologjinë e VDI-së si një mundësi të re?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
3. Institucioni jonë e sheh teknologjinë digjitale si një kërcënim?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
4. Jam e kënaqur me reagimin aktual të shkollës sonë për infrastrukturën e VDI-së?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
5. Shkolla jonë është e gatshme për tu përshtatur me infrastrukturën e VDI-së?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk e pajtohem plotësisht
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6. Shkolla jonë nuk është ende mjaftueshëm e përgatitur për tu ballafaquar me sfidat
e VDI-së?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk e pajtohem plotësisht
7. Vlerësimi i nxënësve do të jetë real nëse shfrytëzohet infrastruktura e VDI-së?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
8. Mësimdhënësit e shkollës sonë mendojnë se kjo formë do të kishte ndikim pozitiv?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
9. Cilësia e mësimdhënies dhe mësimnxënies do të rregullohet duke përdorur
teknologjinë e VDI-së?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
10. Mësimdhënësit e shkollës sonë mendojnë se kjo formë do të nxit kurreshtjen dhe
mësimi do të bëhet më atraktiv dhe i lehtë?
a. Pajtohem plotësisht
b. Pajtohem
c. Pajtohem pjesërisht
d. Nuk pajtohem plotësisht
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